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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและจดัการสารสนเทศการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี  
ป่าชายเลนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปัตตานี ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2552 และแนวโนม้การเปล่ียนแปลง
ของพื้นท่ีป่าชายเลนโดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จาก
สารสนเทศการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีพฒันาข้ึน 
 ผลการวิจัยพบว่า  พื้ น ท่ี ป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี  ใน 5 อ  า เภอ คือ อ า เภอเมือง             
อ  าเภอไมแ้ก่น อ าเภอยะหร่ิง อ าเภอสายบุรี และอ าเภอหนองจิก มีปริมาณพื้นท่ีรวม ในปี พ.ศ.2543 
จ านวน 26,140.06 ไร่ ปี พ.ศ.2552 มีจ านวน 21,897.81 ไร่ โดยลดลงจากปี พ.ศ.2543 จ านวน 
4,242.25 ไร่ และปี พ.ศ.2558 มีพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลน 17,847.88 ไร่ ลดลงจากปี พ.ศ.2552 
จ านวน 4,049.93ไร่ และเม่ือเทียบระหว่าง ปี พ.ศ.2543 กบั ปี พ.ศ.2558 พบว่าลดลง จ านวน 
8,292.18 ไร่ ส่วนลกัษณะการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีจากสภาพเดิมท่ีเป็นป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี
ระหว่างปี พ.ศ.2543 - 2552  มีการเปล่ียนแปลงใน 5 ลกัษณะ คือ 1) ป่าชายเลนเปล่ียนเป็น
เกษตรกรรม 2) ป่าชายเลนเปล่ียนเป็นนากุง้ 3) ป่าชายเลนเปล่ียนเป็นนาเกลือ  4) ป่าชายเลน
เปล่ียนเป็นพื้นท่ีท้ิงร้าง 5) ป่าชายเลนเปล่ียนเป็นป่าพรุ ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่เปล่ียนเป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรม จ านวน 5,056.46 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95.89 ของการเปล่ียนแปลงปริมาณพื้นท่ี             
ป่าชายเลนมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงหากพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นท่ีป่าชายเลนของ
ประชาชนในพื้นท่ีและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายยงัคงเป็นไปในรูปแบบเดิม 
 ผลจากการจดัการสารสนเทศของพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี น าเสนอเป็นสารสนเทศ 5 
รายการ ประกอบดว้ย 1)  ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2543 2)  ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ปี พ.ศ. 2552  3)  ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552  4)  พื้นท่ี  
(6) 
 
ป่าสงวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าชายเลน   5)  พื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในปัจจุบนัและแนวโนม้ใน
อนาคต  
 ผลการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลน
จงัหวดัปัตตานี ในพื้นท่ีเป้าหมาย 3 ต าบล โดยน าเสนอขอ้มูลเน้ือหาและสารสนเทศท่ีพฒันาให ้
แกนน าชุมและประชาชนในพื้นท่ีรับรู้ มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม รวมจ านวน 74 คน ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ในดา้นวิทยากร สถานท่ีและระยะเวลา ความรู้ความเขา้ใจเน้ือหา 
การน าความรู้ไปใชแ้ละเผยแพร่ พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
(7) 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to examine and manage information of mangrove forest 
area change in Pattani province during 2000 to 2009, and its future change using Geographic 
Information System, as well as to promote application of information management in mangrove 
area change. 
The findings revealed that mangrove forest area in Pattani province were found mainly in 
five districts of Muang, Maikaen, Yaring, Saiburi and Nongchik. In 2000, the area was at 
26,140.06 Rais and in 2009 remaining to 21,897.81 Rais, decreased 4,242.25 Rais from the year 
2000. In 2015, the area decreased to 17,847.88 Rais, smaller than 2009 at 4,049.93 Rais, and 
when compared between the year 2000 and 2005, the area decreased of 8,292.18 Rais. From the 
year 2000 to 2009 mangrove forest area had been changed to five land use types: (1) agricultural 
area, (2) shrimp farms, (3) salt farms, (4) abandoned area, and (5) swamp forest. Most of the 
mangrove area, 5,056.46 Rais (95.89%), has been converted to the agricultural land. If local 
people keep continuing to find the benefit from the mangrove area in old manner, the area seems 
to diminish. 
 The developed information management of mangrove area was presented in five 
categories: (1) information of land use in 2000, (2) information of land use in 2009, (3) 
information of land use change in 2000 to 2009, (4) mangrove forest conservation area, and (5) 
current status of mangrove area and its future trend. 
 To promote the application of information management in mangrove area change in 
Pattani, researcher brought up the application to 74 community leaders and villagers in the three 
targeted sub-districts in Pattani province. Evaluation of satisfaction in terms of guest speakers, 
period of time and place, understanding of contents and application of knowledge, results showed 
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ทะเลอนัดามนัมีเน้ือท่ี 830,650.25 ไร่ ภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยมีเน้ือท่ี 103,570.50 ไร่ ภาคตะวนัออกมีเน้ือ
ท่ี 79,112.50 ไร่ และภาคกลางมีเน้ือท่ี 34,056.75 ไร่ ตามลาํดบั (สุกญัญา มารศรี, 2543)  
ป่าชายเลนมีความสาํคญัในหลายดา้นทั้งทางดา้นเศรษฐกิจไดแ้ก่เป็นวตัถุดิบในการนาํมา



































ดาวเทียม LANSAT-5 (TM) มาตราส่วน 1: 50,000 เม่ือปี พ.ศ.2539 พบว่าประเทศไทยมีพื้นท่ีป่า
ชายเลนลดลงเหลือเพียง 1,047,390 ไร่ (สาํนกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ, 2540, 4 ) 
และเม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ.2504 ซ่ึงมีพื้นท่ีป่าชายเลนมากถึง 2,299,375 ไร่ แสดงใหเ้ห็นว่า
ในช่วงระยะเวลา 35 ปีท่ีผ่านมาพื้นท่ีป่าชายเลนไดล้ดลงเหลือ 1,251,985 ไร่ (สาํนักงาน




ประมาณ 2,873.08 ตารางกิโลเมตร ส่วนปี พ.ศ.2529 มีเน้ือท่ีป่าชายเลนเหลืออยูป่ระมาณ 1,964.36 
ตารางกิโลเมตร และจากการสํารวจปี พ.ศ.2532 พบว่าพื้นท่ีป่าชายเลนของประเทศเหลืออยู่
ประมาณ 1,805.59 ตารางกิโลเมตร และจากการสํารวจปี พ.ศ.2534 พบว่าพ้ืนท่ีป่าชายเลนของ
ประเทศเหลืออยูป่ระมาณ 1,738.21 ตารางกิโลเมตร และจากการสาํรวจปี พ.ศ.2536 พบว่าพื้นท่ีป่า
ชายเลนของประเทศเหลืออยู่ประมาณ 1,686.82 ตารางกิโลเมตร และจากการสํารวจปี พ.ศ.2539 
พบว่าพื้นท่ีป่าชายเลนของประเทศเหลืออยูป่ระมาณ 1,675.82 ตารางกิโลเมตร และจากการสาํรวจ
คร้ังล่าสุดปี พ.ศ.2547 พบว่า พื้นท่ีป่าชายเลนของประเทศไทยมีเน้ือท่ีประมาณ 2,758.05 ตาราง





ตาราง 1 ขอ้มูลพื้นท่ีป่าชายเลนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2522-2547  (หน่วย: ตารางกิโลเมตร) 
 
จงัหวดั พ.ศ.2522 พ.ศ.2529 พ.ศ.2532 พ.ศ.2534 พ.ศ.2536 พ.ศ.2539 พ.ศ.2547 
ภาคกลาง 312.32 10.16 5.96 4.06 53.63 54.49 96.51 
สมุทรปราการ 10.4 1.03 - - 3.12 2.97 6.35 
กรุงเทพมหานคร - - - - 2 1.98 3.09 
สมุทรสาคร 144.16 1.42 - - 18.19 16.96 33.32 
สมุทรสงคราม 76.48 0.49 - - 9.24 11.45 12.76 
เพชรบุรี 77.92 5.77 4.89 3.36 20.68 20.7 38.45 
ประจวบคีรีขนัธ ์ 3.36 1.45 1.07 0.7 0.4 0.43 2.54 
ภาคตะวนัออก 441.44 279.81 207.09 110.84 130.48 126.58 227.49 
ตราด 98.4 88.18 86.38 77.5 76.68 75.34 103.7 
จนัทบุรี 240.64 145.07 86.96 26.63 40.72 38.93 89.77 
ระยอง 46.08 24.18 17.58 1.54 6.8 6.56 16.72 
ชลบุรี 33.12 14.98 10.48 1.5 0.92 0.92 4.45 
ฉะเชิงเทรา 23.2 7.4 5.69 3.67 5.36 4.83 12.85 
ภาคใต้ 2119.32 1674.39 1592.54 1623.31 1502.71 1494.75 2334.1 
ชุมพร 69.28 36.26 22.65 18.18 32.93 31.52 71.18 
สุราษฏร์ธานี 58.08 42.84 37.67 22.04 31.64 31.34 83.51 
นครศรีธรรมราช 128.32 88.35 85.21 80.25 79.96 84.16 280.12 
พทัลุง 16.32 1.05 0.84 0.6 1.28 1.41 97.21 
สงขลา 51.84 9.65 6.88 2.29 5.48 6.23 46.47 
ปัตตานี 13.92 18.28 17.59 16.44 12.95 11.05 37.07 
ระนอง 225.92 216.14 211.82 194.7 193.08 192.37 250.92 
พงังา 487.16 364.2 356.26 335.1 307.16 304.42 417.11 
ภูเกต็ 28.48 19.35 17.86 15.54 15.48 15.12 22.8 
กระบ่ี 317.6 303.12 296.43 319.15 285.27 282.73 350.14 
ตรัง 328.64 262.76 250.4 308.49 243.28 240.96 330.36 
สตูล 393.76 312.39 288.93 310.53 294.2 293.44 347.21 
รวม 2,873.08 1,964.36 1,805.59 1,738.21 1,686.82 1,675.82 2,758.10 









จึงทาํใหเ้ทคโนโลยน้ีีเป็นท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย โดยเร่ิมมีการใชต้ั้งแต่ พ.ศ.2504 และใน 
พ.ศ.2536 ไดมี้การใชข้อ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM มาตราส่วน 1:50,000 
ร่วมกับขอ้มูลบริเวณท่ีมีการกาํหนดเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 15 
ธันวาคม 2530 ทั้งหมด 23 จงัหวดั ท่ีมีพื้นท่ีป่าชายเลน นํามาจดัทาํแผนท่ีป่าชายเลน พ.ศ.2536  
(อนุกลู รัชตวงษ,์ 2541; อารี นุชประเสริฐ, 2551)  
 
ตาราง 2 การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนระหวา่งปี พ.ศ.2504-2547 
 
ช่วงระยะเวลา การลดลงของพืน้ทีป่่าชายเลน (ตร.กม.) 
2504-2518 (14 ปี) 552.00  
2518-2522 (4 ปี) 254.00 
2522-2528 (6 ปี) 908.72  
2529-2534 (5 ปี) 228.20  
2534-2536 (2 ปี) 49.25  
2536-2539 (3 ปี) 11.00  
2539-2547 (8 ปี) เพ่ิมข้ึน 1,082.23 
ท่ีมา : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, ม.ป.ป. 
 
ในจงัหวดัปัตตานี ป่าชายเลนท่ีมีราษฎรอาศยัอยูโ่ดยรอบของบริเวณป่าชายเลน ประโยชน์
ท่ีราษฎรไดรั้บโดยตรง คือ ถ่านและพ้ืนท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงในการหุงตม้อาหารในชีวิตประจาํวนั  
โดยเฉพาะถ่านไมโ้กงกางท่ีเป็นถ่านท่ีมีคุณภาพดีและให้ความร้อนสูง ประโยชน์อีกอยา่งหน่ึงของ
ป่าชายเลนคือ ทางดา้นการประมง ประชากรร้อยละ 79 ประกอบอาชีพประมงเป็นหลกั เป็นการทาํ
ประมงขนาดเลก็ในบริเวณอ่าวปัตตานีและริมอ่าวไทย ทั้งน้ีเพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งสืบพนัธ์ุและ
แหล่งขยายพนัธ์ของสัตวน์ํ้ าท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น กุง้กุลาดาํ กุง้แชบ๊วย ปลากะพงขาว 
ปลากระบอก ปูทะเล หอยแครง ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าตามริมแม่นาํลาํคลองใน




เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัวต่์างๆ มากมายหลายชนิด เช่น ลิงแสม ค่างแวน่ถ่ินใต ้นกยาง และนกชนิดอ่ืน 
ๆ ซ่ึงพบในพื้นท่ีอาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี เป็นตน้ (สุรชาติ เพชรแกว้, 2540)  
ถึงแมว้่าป่าชายเลนของจงัหวดัปัตตานีเป็นป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์แห่งหน่ึงของชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกของภาคใต ้(สุรชาติ เพชรแกว้, 2540) แต่เน่ืองจากมีการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าชายเลนใน
ดา้นต่างๆ  เพิ่มมากข้ึน และมีการบุกรุกทาํลายป่าชายเลนไปบางส่วนแลว้ ซ่ึงอธิบายไดจ้ากตาราง 3 
และตาราง 4 
 
ตาราง 3 ขอ้มูลพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี ปี พ.ศ. 2522-2547 (หน่วย: ตารางกิโลเมตร) 
จงัหวดั พ.ศ.2522 พ.ศ.2529 พ.ศ.2532 พ.ศ.2534 พ.ศ.2536 พ.ศ.2539 พ.ศ.2547 
ปัตตานี 13.92 18.28 17.59 16.44 12.95 11.05 37.07 
ท่ีมา : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, ม.ป.ป.  
 
ตาราง 4  การจาํแนกพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานีปี พ.ศ. 2543 กบั ปี พ.ศ. 2552 (หน่วย : ไร่) 
อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2552 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
เมืองปัตตานี 558.54 381.39 -177.15 
ไมแ้ก่น 2,181.56      1,286.73  -894.83 
ยะหร่ิง 8,585.68      8,029.37  -556.31 
สายบุรี 1,210.53        697.76  -512.77 
หนองจิก 13,663.47    11,502.66  -2,160.81 
รวม 26,199.78 21,897.91   -4,301.87 
ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2555 
 
 จากขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนโดยรวมของประเทศไทยในอดีต และการ
เกิดภยัทางธรรมชาติต่างๆ เช่น การกดัเซาะของคล่ืนชายฝ่ัง การงอกของพ้ืนท่ีดินบริเวณปากแม่นํ้ า 










 1.  พื้นท่ีป่าชายเลนของจงัหวดัปัตตานีมีการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีหรือไม่ในลกัษณะใด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 - 2552 
2.  แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนของจงัหวดัปัตตานีมีลกัษณะอยา่งไร







 1.  เพื่อศึกษาขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนในเขตพ้ืนท่ี จังหวดัปัตตานี 
ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2552 
 2.  เพื่อการจดัการสารสนเทศการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี ในช่วงปี 
พ.ศ. 2543 – 2552 และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าชายเลน 




 1.  ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 
 2.  มีการจดัการสารสนเทศการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนเพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจสามารถ
ศึกษาขอ้มูลพื้นท่ีป่าชายเลนและการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าชายเลนไดง่้ายข้ึน 
 3.  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่า
ชายเลนเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางในการป้องกนั อนุรักษแ์ละปรับปรุงฟ้ืนฟูพื้นท่ี
ป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานีได ้








พื้นท่ีป่าชายเลนในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานีในช่วงปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 พื้นท่ีป่าชายเลนใน 5 




 การเปลีย่นแปลงของพืน้ทีป่่าชายเลน หมายถึง การแสดงผลต่างของพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีมี
การเปล่ียนแปลงในช่วงปี พ.ศ. 2543 กบัปี พ.ศ. 2552 วา่แต่ละส่วนของพื้นท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เพียงใด 
การจัดการสารสนเทศการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าชายเลน หมายถึง สารสนเทศ                 
การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าชายเลนโดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อแสดงผลของพ้ืนท่ีป่าชาย
เลนในช่วงปี พ.ศ. 2543 กบัปี พ.ศ. 2552 
พืน้ทีป่่าชายเลน หมายถึง พื้นท่ีป่าชายเลนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปัตตานี ซ่ึงมีพื้นท่ีป่าชายเลน
อยูใ่นพื้นท่ีของ 5 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอไมแ้ก่น อาํเภอยะหร่ิง อาํเภอสายบุรี และ     
อาํเภอหนองจิก 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง ซอฟตแ์วร์ทางดา้นกราฟิกท่ีมีความสามารถในการ
เกบ็ ขอ้มูลดา้นแผนท่ีหรือขอ้มูลในลกัษณะท่ีเป็นภาพต่างๆ เช่น ภาพดาวเทียม (Satellite images) 
ภาพถ่ายทางอากาศ (Arial photographs) เป็นตน้ 
















 จากการศึกษาบทความ งานวิจยั และเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสารสนเทศการ
เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานีโดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผูศึ้กษาสามารถสรุป
และนาํเสนอเน้ือหาไดด้งัน้ี 
 1)  ป่าชายเลน 
      1.1)  ความหมายของป่าชายเลน 
     1.2)  ความสาํคญัและประโยชน์ของป่าชายเลน 
2)  สารสนเทศและความสาํคญัของสารสนเทศ 
     2.1)  ความหมายของสารสนเทศ 
     2.2)  ความสาํคญัของสารสนเทศ 
     2.3)  การจดัการสารสนเทศ 
 3)  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
      3.1)  ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
      3.2)  องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
      3.3)  การทาํงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 4)  แบบจาํลอง   
      4.1)  ความหมายของแบบจาํลอง 
      4.2)  การสร้างแบบจาํลองความสูงภูมิประเทศดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
      4.3)  การสร้างแบบจาํลองพื้นผวิแบบ 2 มิติดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 5)  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ป่าชายเลน 
1.  ความหมายของป่าชายเลน 
 ป่าชายเลน หรือ ป่าโกงกาง หรือ ป่าพงักา มีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า “Mangrove forest” 
หรือ “Intertidal forest” เป็นกลุ่มสังคมพืชซ่ึงข้ึนอยู ่ในเขตนํ้ าข้ึนนํ้ าลงตํ่าสุด ป่าชนิดน้ีได ้มีการ
คน้พบเป็นคร้ังแรกในสมยัของ โคลมับสั (Columbus) โดยพบอยูท่างชายฝ่ังตะวนัตกของเกาะคิวบา 
ต่อมา Sir Walter Raleigh (1594) ไดพ้บป่าชนิดเดียวกนัน้ีอยูบ่ริเวณปากแม่นํ้ าในประเทศตรินิแดด
(Trinidad) และ กิอานา (Guiana) ( สนิท อกัษรแกว้, 2532) 
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“Mangrove” มาจากภาษาโปรตุเกส คาํว่า “Mangue” ซ่ึงหมายถึงกลุ่มสังคมพืชท่ีข้ึนอยูต่าม
ชายฝ่ังทะเลดินเลน และใชก้นัแพร่หลายในประเทศแถบลาตินอเมริกา ส่วนประเทศอ่ืนๆ ก็ใชเ้รียก
ตามภาษาของตวัเอง เช่น ประเทศมาเลเซีย ใช ้คาํว่า “Manggi-Manggi” ประเทศท่ีใช ้ภาษาฝร่ังเศส
เรียกป่าชายเลนว่า “Manglier” สําหรับประเทศไทยนิยมเรียกป่าชนิดน้ีว่า “ป่าชายเลน” หรือ       
“ป่าโกงกาง” หรือ “ป่าพงักา” (สนิท อกัษรแกว้, 2532)  
สนิท อกัษรแกว้ (2542, 2-3) ไดร้วบรวมคาํนิยามท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าชายเลน ไวด้งัน้ี ใน ค.ศ.
1903 A.F.W.Schimper นักภูมิศาสตร์ทางพืชท่ีมีช่ือเสียงของโลก ไดใ้ห้ความหมาย “ป่าชายเลน” 
หรือ “Mangrove forest” หรือ “Intertidal forest” ไวว้่า เป็นสังคมพืชท่ีข้ึนอยูต่ามชายฝ่ังทะเลปาก
แม่นํ้ าหรืออ่าว ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีระดบันํ้ าทะเลท่วมถึงในช่วงท่ีนํ้ าทะเลข้ึนสูงสุด และในปี ค.ศ.
1962 ศาสตราจารย ์L.V.Du ให้ความหมาย ป่าชายเลน (Mangrove forest) อย่างกวา้งขวางไว ้2 
ประการ คือ ประการแรก หมายถึงสังคมพืชท่ีประกอบดว้ยพนัธ์ไมห้ลายชนิดหลายตระกลูและเป็น
พวกท่ีมีใบเขียวตลอดปี (Evergreen species) ซ่ึงมีลกัษณะทางสรีรวิทยาและความตอ้งการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีคลา้ยกนั และ ประการท่ีสอง หมายถึง กลุ่มของสังคมพืชท่ีอยู่ปากอ่าว ชายฝ่ังทะเล




Food Agriculture Organization (1982, 160) กล่าวว่า ป่าชายเลน คือ ไมย้นืตน้และไมพุ้่มท่ี
เติบโตอยู่ต ํ่ากว่าระดบันํ้ าขนัสูงสุดในช่วงนํ้ าเกิด (Spring tides) และมีนํ้ าทะเลท่วมระบบรากอยู่
เสมอ 
Hamilton และ Snadaker (1984, 123) ระบุว่าป่าชายเลน คือ ระบบนิเวศของไมท่ี้ทนต่อ
ความเคม็พบอยูร่ะหวา่งนํ้าข้ึนสูงสุดและนํ้าลงตํ่าสุดในเขตร้อนและก่ึงเขตร้อนของโลก 
นพรัตน์ บาํรุงรักษ ์(2535, 136) กล่าวว่า ป่าชายเลน หรือ ป่าโกงกาง (Mangrove forest) 
หรือ (Intertidal forest) คือ กลุ่มของสังคมพืชซ่ึงอยู่ในระหว่างเขตนํ้ าข้ึนสูงสุดและนํ้ าลงตํ่าสุด 
บริเวณชายฝ่ังทะเล ปากแม่นํ้า หรือ อ่าว 
จากนิยาม ความหมาย ของป่าชายเลนทั้งหมดขา้งตน้ พอสรุปไดว้่า ป่าชายเลน หมายถึง 
สงัคมพืชกลุ่มหน่ึงท่ีมีใบสีเขียวตลอดปี โดยสามารถเติบโตไดใ้นบริเวณท่ีเป็นดินเลนและในบริเวณ





2.  ความสําคญัและประโยชน์ของป่าชายเลน 
ป่าชายเลนมีความสาํคญัและคุณประโยชน์ต่อมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้มอยา่งมากมาย
ซ่ึงสามารถสรุปคุณประโยชน์ของป่าชายเลนได ้4 ประการ ดงัน้ี   (สนิท อกัษรแกว้, 2532;            
เสาวลกัษณ์ ถ่ินจนัทร์, 2546)  
 2.1  ดา้นเศรษฐกิจ 
        1)  ดา้นป่าไม ้ไมท่ี้ไดจ้ากป่าชายเลนนาํมาใชป้ระโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ ไดห้ลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะใชส้ร้างบา้นเรือน สะพาน เสาเขม็ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือจบัสัตวน์ํ้ าและไมค้ ํ้ายนั
สวนผลไม ้นอกจากน้ี ยงันาํไมม้าเป็นฟืนและเผาถ่านซ่ึงนบัว่าเป็นถ่านไมท่ี้มีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดและ
ให้ความร้อนสูงตลอดจนพนัธ์ุไมต่้าง ๆ จากป่าชายเลน ยงันาํไปใชป้ระโยชน์ในการรักษาโรคภยั
เป็นสมุนไพรอีกมากมาย และเปลือกไมบ้างชนิดสามารถนาํมากลัน่ไดส้ารเคมีท่ีมีประโยชน์เพื่อ
นาํไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม เช่น แทนนิน แอลกอฮอล ์กรดนํ้ าส้ม และนํ้ ามนัดิน เป็นตน้ รวมไป
ถึงยงัไดข้องป่า เช่น กลว้ยไม ้รังผึ้ง ฯลฯ อีกดว้ย 
        2)  ดา้นประมง ป่าชายเลนนบัเป็นแหล่งอาหารท่ีสาํคญัของสัตวน์ํ้ านานาชนิด เป็น
แหล่งท่ีอยู่อาศยั แหล่งหลบภยั และแหล่งอนุบาลตวัสัตวน์ํ้ าในระยะตวัอ่อนมากมายหลายชนิด
นอกจากน้ี ป่าชายเลนยงัเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติต่อการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าบริเวณชายฝ่ังอีกดว้ย 
 2.2  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
        1)  ดา้นการอนุรักษพ์ื้นท่ีชายฝ่ังทะเล ป่าชายเลนถือเป็นฉากกาํบงัตามธรรมชาติ ช่วย
ลดความรุนแรงของคล่ืน ป้องกนัการเซาะพงัทลายของดินตามชายฝ่ัง และช่วยชะลอความรุนแรง
ของลมพายุ ป้องกันส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ เพราะรากของตน้ไมใ้นป่าชายเลนท่ีงอกออกมาเหนือ
พื้นดิน เช่น รากหายใจ รากดุดอาหาร และรากคํ้ายนัจะทาํหนา้ท่ีคลา้ยตะแกรงตามธรรมชาติ คอย












 2.3  ดา้นสงัคม  
 ประชาชนท่ีอยู่อาศยับริเวณพ้ืนท่ีป่าชายเลนและชายฝ่ัง เปรียบป่าชายเลนเป็น
เสมือน “อู่ขา้งอู่นํ้ า” เพราะนอกจากเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนแลว้ยงัไดอ้าศยัไมจ้ากป่าชายเลนทาํ
เป็นฟืนและถ่าน เป็นเช้ือเพลิงหุงตม้อาหาร ใชเ้ป็นส่วนประกอบของเคร่ืองมือประมง หรือขายเป็น
รายไดอี้กทาง อาศยัป่าชายเลนในการจบัสัตวน์ํ้ า เช่น กุง้ หอย ปู ปลา มาบริโภคและขายอีกดว้ย
สาํหรับพนัธ์ุไมก้น็าํมาใชเ้ป็นสมุนไพรในการรักษาโรคภยัต่าง ๆ อีกทั้งป่าชายเลนยงัป้องกนัลมพายุ
ป่าชายเลนช่วยฟอกนํ้ าและอากาศให้บริสุทธ์ิ นอกจากน้ี ป่าชายเลนยงัเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ
และแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัของประชาชน และเน่ืองจากป่าชายเลนเป็นแหล่งท่ีรวมส่ิงมีชีวิตท่ี
น่าสนใจทั้งพืชและสตัวน์านาชนิดจึงเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติท่ีสาํคญัอีกดว้ย 
 2.4  ดา้นการศึกษา  
 เน่ืองจากป่าชายเลนเป็นแหล่งท่ีรวมส่ิงมีชีวิตท่ีน่าสนใจ ป่าชายเลนจึงเป็นพื้นท่ีป่า
ท่ีสาํคญัท่ีใชส้าํหรับเป็นแหล่งคน้ควา้และใหค้วามรู้ในเร่ือง พืช สตัว ์มนุษยแ์ละนิเวศวิทยา 
 
สารสนเทศและความสําคญัของสารสนเทศ 
 สารสนเทศ หมายถึง ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงท่ีผา่นการวิเคราะห์ หรือการประมวลผล จนเกิด
คุณค่ามากข้ึน และถูกนาํไปบนัทึกในรูปแบบต่างๆ เช่น หนงัสือ วารสาร และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
และผูใ้ชส้ามารถนาํสารสนเทศท่ีตอ้งการ หรือ สอดคลอ้งกบับริบทของตนไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์
ไดอ้ยา่งสูงสุด(นิติพงษ ์ ปิยาโน, 2555) 
 สารสนเทศมีความสาํคญัต่อมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก นบัตั้งแต่ช่วยใหม้นุษยเ์กิดการเรียนรู้ ใน
ส่ิงท่ีไม่รู้ ทาํให้เกิดความคิดอ่าน และความเจริญงอกงามทางปัญญา สามารถนาํความรู้มาใช้
ประโยชน์ในการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น สารสนเทศช่วยให้สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง และเหมาะสมเพื่อช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นการแสวงหา
สารสนเทศท่ีมีคุณค่าอย่างกวา้งขวาง ยอ่มทาํให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล องคก์ร สถาบนั และ
ประเทศเป็นอยา่งมาก (จีราพรรณ สวสัดิพงษ,์ 2543, น.1) 
 ดวงกมล อุ่นจิตติ (2548, น. 4) ไดอ้ธิบายถึงสารสนเทศวา่มีความสาํคญัในหลาย ๆ ดา้น
ดงัน้ี 
  1) ช่วยสนบัสนุนการวางแผนและนโยบายการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในปัจจุบนัมากท่ีสุด 




  3) ช่วยใหติ้ดตามความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ของโลกไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
  4) สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นส่ิงจาเป็นต่อการวิจยัและพฒันา
โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการผลิต การคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ การขยายธุรกิจหรือ
แนวโนม้ของเทคโนโลยใีหม่ๆ 
  5) เป็นส่ิงท่ีสาํคญัและจาเป็นอยา่งยิง่ต่อภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีประโยชน์อยา่งยิง่
ในการพฒันาอุตสาหกรรมใหเ้จริญกา้วหนา้โดยเฉพาะประเทศท่ีกาลงัพฒันา เพื่อทาใหส้ามารถ
แข่งขนัทางการคา้กบันานาประเทศได ้
  6) ช่วยพฒันาศกัยภาพของคนในสงัคม มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง สร้าง
สงัคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นส่ิงจาเป็นอยา่งยิง่ต่อเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 
 สรุปไดว้่า สารสนเทศมีความสาํคญัต่อองคก์ร หน่วยงาน และบุคคลในแต่ละดา้นของการ





 การจดัการสารสนเทศ (Information Management) คือ การวางแผน จดัหา รวบรวม จดัเก็บ 
รักษา และส่งต่อแพร่กระจายสารสนเทศไปยงัผูใ้ช ้เพื่อประโยชน์ในการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ ทั้งน้ี เพื่อปรับปรุงพฒันาสมรรถนะการบริหารงานและ
การดาํเนินงานขององคก์ร สร้างนวตักรรม เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั และมุ่งสู่การเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ (รุจเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ, 2553)  
 การจดัการสารสนเทศ เป็นการบริหารจดัการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มกัจะมี
รายละเอียดปลีกยอ่ยลงไปแลว้แต่ประเภทและขนาดขององคก์ร ไม่ไดมี้ลกัษณะเป็น “One size fits 
all” อาจเป็นองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีจดัเกบ็และบริการสารสนเทศโดยตรง เช่น หอ้งสมุด หรือองคก์รท่ีใช้
สารสนเทศในการดาํเนินธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือระดบัประเทศก็ได ้ปัจจุบนัมีธุรกิจ
รับจา้งจดัการสารสนเทศสําหรับองค์กรภาคธุรกิจเกิดข้ึน เพื่อให้การบริหารจดัการสารสนเทศ
ภายในองคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผลิตสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง มีคุณภาพ ทนัสมยั และเช่ือถือ
ได ้มีการใชเ้มทาดาทาท่ีถูกตอ้ง จดัทาํฐานขอ้มูลและจดัทาํเหมืองขอ้มูล (Data Mining) โดยดึง
ขอ้มูลแต่ละกลุ่มท่ีกาํหนดไวใ้นแผนท่ีสารสนเทศ (Information Map) ข้ึนมาใชเ้ม่ือตอ้งการ กาํหนด
วตัถุประสงคข์องการใชส้ารสนเทศ การเขา้ถึงสารสนเทศ กาํหนดว่าใครมีสิทธิเขา้ถึงได ้ใครท่ีไม่มี
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สิทธิเขา้ถึง การจดัเก็บและรักษาความปลอดภยัของสารสนเทศ การกาํจดัสารสนเทศท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
หรือไม่มีประโยชน์ การจดัการระเบียนเอกสารสําคญัต่างๆ เช่น ทางกฎหมาย การเงิน การคา้ 
งานวิจยั ทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นตน้ ระบบการจดัการสารสนเทศ (Information Management 
Systems) อาจแยกย่อยตามประเภทและกิจกรรมของสารสนเทศ เช่น ระบบการจดัการเอกสาร 
ระบบการจดัการระเบียนบนัทึก ระบบการจดัการเน้ือหาบนเว็บ ระบบการจดัการคลงัส่ือดิจิทลั 
ระบบการจดัการส่ือการเรียนการสอน ระบบการจดัการห้องสมุด เป็นตน้ การจดัการสารสนเทศ
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 4 ประการคือ 1. มนุษย ์(People) 2. กระบวนการ (Process)            
3. เทคโนโลย ี(Technology) 4. เน้ือหา (Content) ดงันั้น การจดัการสารสนเทศไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งแค่
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่เก่ียวข้องกับมนุษย์ สถาปัตยกรรมโครงสร้างของสารสนเทศ            
เมทาดาทา และคุณภาพของเน้ือหาดว้ย (รุจเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ, 2553 ) 
 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
1.  ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system, GIS) คือ ระบบฐานขอ้มูล
ทางคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการจดัการ นาํเขา้ขอ้มูลและขอ้สนเทศเชิงพื้นท่ี (Spatial data and 
information) ดว้ยการรวบรวม (Collecting) จดัเก็บ (Storing) จดัเตรียม (Manipulating) ดดัแปลง 
(Transforming) วิเคราะห์ (Analysis) สร้างแบบจาํลอง (Modeling) พร้อมทั้งแสดงผล (Display) 
ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี และขอ้มูลตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีสามารถอา้งอิงตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ 
 (พงษส์นัต ์ สีจนัทร์, 2545) 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system, GIS) คือ ขอ้มูล วตัถุ 
(Object) เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ (Phenomena) ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือ
โดยออ้มกบัตาํแหน่งหน่ึง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัพื้นผิวของโลกโดยมีช่วงเวลาเป็นตวักาํหนดและทาํการ
รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดแทนดว้ยเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ พร้อมทั้งขอ้มูลรายละเอียดของวตัถุ   
แต่ละอยา่ง นาํมาจดัเก็บเป็นหมวดหมู่ เรียกว่า ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial data) ซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลใน
รูปแบบแผนท่ีกระดาษ หรือขอ้มูลแผนท่ีระบบดิจิทลั (อุทยั สุขสิงห์, 2547) 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง ขบวนการของการใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) ซอฟตแ์วร์ (Software) ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์(Geographic data) และการออกแบบ 
(Personal design) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจดัเก็บขอ้มูล การปรับปรุงขอ้มูล การ
คาํนวณและการวิเคราะห์ขอ้มูล ใหแ้สดงผลในรูปขอ้มูลท่ีสามารถอา้งอิงไดใ้นทางภูมิศาสตร์ หรือ










2.  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 องคป์ระกอบของ GIS (Components of GIS) องคป์ระกอบหลกัของระบบ GIS จดัแบ่ง
ออกเป็น  5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ขอ้มูล (Data) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม (Software) 
บุคลากร (People) และวิธีการหรือขั้นตอนการทาํงาน (Methods)โดยมีรายละเอียดของแต่ละ
องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ม.ป.ป.) 
1)  ขอ้มูล คือ ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะใชใ้นระบบ GIS และถูกจดัเก็บในรูปแบบของฐานขอ้มูล
โดยไดรั้บการดูแล จากระบบจดัการฐานขอ้มูลหรือ DBMS ขอ้มูลจะเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญั
รองลงมาจากบุคลากร  
 2)  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพว่งต่าง ๆ เช่น
Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรืออ่ืน ๆ เพื่อใชใ้นการนาํเขา้ขอ้มูล ประมวลผล แสดงผล และ
ผลิตผลลพัธ์ของการทาํงาน  
 3)  โปรแกรม คือ ชุดของคาํสัง่สาํเร็จรูป เช่น โปรแกรม Arc Info, Map Info ฯลฯ ซ่ึง
ประกอบดว้ยฟังกช์ัน่ การทาํงานและเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นต่าง ๆ สาํหรับนาํเขา้และปรับแต่งขอ้มูล
จดัการระบบฐานขอ้มูลเรียกคน้วิเคราะห์ และ จาํลองภาพ  
4)  บุคลากร คือ ผูป้ฏิบติังานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ผูน้าํเขา้ขอ้มูล 
ช่างเทคนิค ผูดู้แลระบบฐานขอ้มูล ผูเ้ช่ียวชาญสาํหรับวิเคราะห์ขอ้มูล ผูบ้ริหารซ่ึงตอ้งใชข้อ้มูลใน
การตดัสินใจ บุคลากรจะเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดในระบบ GIS เน่ืองจากถา้ขาดบุคลากร 
ขอ้มูลท่ีมีอยู่มากมายมหาศาลนั้น ก็จะเป็นเพียงขยะไม่มีคุณค่าใดเลยเพราะไม่ไดถู้กนาํไปใชง้าน 
อาจจะกล่าวไดว้า่ ถา้ขาดบุคลากรกจ็ะไม่มีระบบ GIS  
5)  วิธีการหรือขั้นตอนการทาํงาน คือ วิธีการท่ีองคก์รนั้น ๆ นาํเอาระบบ GIS ไปใชง้าน
โดยแต่ละ ระบบแต่ละองคก์รยอ่มีความแตกต่างกนัออกไป ฉะนั้นผูป้ฏิบติังานตอ้งเลือกวิธีการใน
การจดัการกบัปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับของหน่วยงานนั้น ๆ เอง 
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 ภาพประกอบ 1 องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ท่ีมา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ม.ป.ป. 
 ภาพประกอบ 2 อุปกรณ์ต่างๆ ของ GIS 
ท่ีมา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ม.ป.ป. 
 
      2.1  ลกัษณะขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลกัษณะของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (โสภา แซ่เฮง้, 2545) แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 
       1)  ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial data) เป็นขอ้มูลท่ีสามารถอา้งอิงกบัตาํแหน่งภูมิศาสตร์
(Geo-referenced) ทางภาคพื้นดินเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ซ่ึงผสมผสานกบัการทาํงานดว้ยมือ 
        2)  ขอ้มูลท่ีไม่อยูใ่นเชิงพื้นท่ี (Non-spatial data) เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะ
ต่างๆในพื้นท่ีนั้นๆ (Attributes) ไดแ้ก่ขอ้มูลการถือครองท่ีดินขอ้มูลปริมาณธาตุอาหารในดินและ
ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาวะเศรษฐกิจและสงัคมเป็นตน้ 




ก.  จุด (Point) ไดแ้ก่ ท่ีตั้งหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ จุดตดัของถนน จุดตดั 
ของแม่นํ้า เป็นตน้ 
ข.  เสน้ (Line) ไดแ้ก่ ถนน ลาํคลองแม่นํ้าเป็นตน้ 
ค.  พื้นท่ีหรือรูปหลายเหล่ียม (Area or Polygons) ไดแ้ก่พื้นท่ีเพาะปลูกพืชพื้นท่ีป่า
ขอบเขตอาํเภอขอบเขตจงัหวดัเป็นตน้ 
 ภาพประกอบ 3 รูปแบบขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 
ท่ีมา : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2551 
 
2.2  ลกัษณะขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ   
ลกัษณะขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ(Attribute characteristics) หมายถึงลกัษณะประจาํตวัหรือ
ลกัษณะท่ีมีความแปรผนัในการช้ีวดัปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติโดยจะระบุถึงสถานท่ีท่ี
ทาํการศึกษาในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ ลกัษณะขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute) อาจมีลกัษณะท่ี
ต่อเน่ืองกนั เช่น เส้นชั้นระดบัความสูง (Terrain elevation) หรือเป็นลกัษณะท่ีไม่ต่อเน่ืองเช่น
จาํนวนพลเมือง (Number of inhabitants) และชนิดของส่ิงปกคลุมดิน (Land cover type) เป็นตน้ค่า
ความแปรผนัของลกัษณะขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะน้ีจะทาํการช้ีวดัออกมาในรูปของตวัเลข 
      2.3  ลกัษณะขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 
 ลกัษณะขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial characteristics)  ตวัแทนในการจดัเก็บขอ้มูลในเชิง
ภูมิศาสตร์เป็นตามรูปท่ี5แบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
        1)  Vector representation อาจแสดงดว้ยจุดเส้นหรือพ้ืนท่ีซ่ึงถูกกาํหนดโดยจุดพิกดัซ่ึง
ขอ้มูลประกอบดว้ยจุดพิกดัทางแนวราบ (X, Y) และ/หรือแนวด่ิง (Z) หรือ (Cartesian coordinate 
system) ถา้เป็นพิกดัตาํแหน่งเดียวก็จะเป็นค่าของจุดถา้จุดพิกดัสองจุดหรือมากกว่าก็เป็นเส้นส่วน
พื้นท่ีนั้นจะตอ้งมีจุดมากกว่า 3 จุดข้ึนไปและจุดพิกดัเร่ิมตน้และจุดพิกดัสุดทา้ยจะตอ้งอยูต่าํแหน่ง
เดียวกนั ขอ้มูลเวกเตอร์ไดแ้ก่ ถนน แม่นํ้า ลาํคลอง ขอบเขตการปกครอง เป็นตน้ 
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        2)  Raster or Grid representation คือจุดของเซลลท่ี์อยูใ่นแต่ละช่วงส่ีเหล่ียม (Grid) 
โครงสร้างของ Raster ประกอบดว้ยชุดของ Grid cell หรือ Pixel หรือ Picture element cell ขอ้มูล
แบบ Raster เป็นขอ้มูลท่ีอยูบ่นพิกดัรูปตารางแถวนอนและแนวตั้ง แต่ละเซลลอ์า้งอิงโดยแถวและ
สดมภภ์ายใน Grid cell จะมีตวัเลขหรือภาพขอ้มูล Raster ความสามารถแสดงรายละเอียดของขอ้มูล
ราสเตอร์ข้ึนอยูก่บัขนาดของเซลล ์ณ จุดพิกดัท่ีประกอบข้ึนเป็นฐานขอ้มูลแสดงตาํแหน่งชุดนั้นซ่ึง
ขอ้มูลประเภท Raster มีขอ้ไดเ้ปรียบในการใชท้รัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่า
ช่วยใหส้ามารถทาํการวิเคราะห์ไดร้วดเร็ว Raster data อาจแปรรูปมาจากขอ้มูล Vector หรือแปลง
จาก Raster ไปเป็น Vector แต่เห็นไดว้า่จะมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนระหวา่งการแปรรูปขอ้มูล 
 
 ภาพประกอบ 4 ลกัษณะขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 
ท่ีมา : โสภา แซ่เฮง้, 2545 
 
3.  การทาํงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 การทาํงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Operation System)  (สาํนกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนหลกัๆคือ  














(Remotely sensed imagery) ขอ้มูลจากการสาํรวจภาคสนามเช่นกระบวนการศึกษาชุมชนอยา่ง
รวดเร็ว (Rural Rapid Appraisal - RRA) วิธีการนาํเขา้ขอ้มูลทางพ้ืนท่ีมีดงัน้ี 




  2)  การนําเขา้ขอ้มูลสู่ระบบกริดด้วยมือ ขอ้มูลจุดเส้นและพื้นท่ีจะแสดงด้วย       
ช่องกริด 
       2.1)  เลือกขนาดของช่องกริด (ราสเตอร์) แลว้วางแผน่กริดโปร่งใสตามขนาดท่ี
เลือกซอ้นบนแผนท่ี 
       2.2)  กรอกค่าลกัษณะประจาํของแผนท่ีหน่ึงค่าต่อช่องกริดหน่ึงช่องหรือใชสี้
สญัลกัษณ์แทน 
       2.3)  พิมพเ์ขา้แฟ้มขอ้ความในคอมพิวเตอร์ 
  3)  การนาํเขา้ดว้ยการดิจิไทซ์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองอ่านพิกดัทาํให้การกาํหนดรหัส(X,Y) 
ให้แก่จุดเส้นและพื้นท่ีหรือช่องกริดไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึนคอมพิวเตอร์จะติดต่อกบัเคร่ืองอ่านพิกดัได้
ด้วยคําสั่งทางเมนูกราฟฟิกค่าพิกัดของจุดท่ีอยู่บนกระดานเคร่ืองอ่านพิกัดจะถูกส่งไปยัง








       3.2.2  การนําเขา้ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะหรือลกัษณะประจาํท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีไม่อิงพื้นท่ี (Attribute data) ไดแ้ก่คุณสมบติัของเอนติต้ีทางพื้นท่ีซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการ
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 ทั้งน้ีโปรแกรม (Software) ท่ีใชใ้นการนาํเขา้มีหลายโปรแกรม เช่น Arc Info, ArcView, 
MapInfo, SPAN, ERDAS เป็นตน้ ส่วนการนาํเขา้ฐานขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลเชิงพื้นท่ี
สามารถนาํเขา้โดยโปรแกรม Spread sheet หรือโปรแกรมทัว่ไป เช่น Excel, Lotus, FoxPro, Word 
หรือโปรแกรมทางดา้น GIS 
      3.2.4  การจัดเก็บขอ้มูลเชิงพื้นท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Cartographic 
representation) ขอ้มูลประเภท Vector ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ประเภท คือจุดลายเส้นและพ้ืนท่ี
หรืออาณาบริเวณขอ้มูลดงักล่าวจะถูกจดัเก็บโดยอา้งอิงจากค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ทั้งน้ีรหัสของ
ขอ้มูลอาจเรียงตามลาํดบัของการนาํเขา้หรือเรียงตามค่ารหสัท่ีถูกกาํหนดโดยผูใ้ชร้ะบบ (User id) 
ยกเวน้ขอ้มูลกริดท่ีจดัเกบ็ตามตาํแหน่งของแนวตั้ง (Column) และแนวนอน (Row) 
      3.2.5  ความสัมพนัธ์ทางพ้ืนท่ี (Spatial topology) ขอ้มูลประเภท Vector โดยทัว่ไปจะมี
ระบบการจดัเก็บขอ้มูลเฉพาะของขอ้มูลแต่ละลกัษณะ (Each graphic object) ซ่ึงลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลเชิงพื้นท่ีและขอ้มูลบรรยายในระบบการจดัเก็บแบบน้ีเรียกว่าความสัมพนัธ์
เชิงพื้นท่ี (Spatial topology) โดยการจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวใชเ้น้ือท่ีนอ้ยสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลได้
รวดเร็วและหลงัจากไดส้ร้าง Topology เรียบร้อยแลว้ขอ้มูลต่างๆสามารถนาํมาวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีได ้
      3.2.6 การจดัเก็บและการจดัการฐานขอ้มูล (Database) นิยมใชโ้ครงสร้างตามหลกัการ
ของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational database) ซ่ึงสามารถใชโ้ปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล
เชิงสัมพนัธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) เพื่อการจดัการฐานขอ้มูล เช่น 
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ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีแต่ตอ้งมีรายละเอียดในรายการใดรายการหน่ึง (Field) ท่ีมีค่าและคุณลกัษณะ (ตวัเลข
หรือตวัอกัษร) ท่ีเหมือนกนัเพื่อใช้เช่ือมโยงตารางขอ้มูลเขา้กบัขอ้มูลเชิงพื้นท่ีหรือเช่ือมโยง
ตารางขอ้มูลหน่ึงกบัอีกตารางหน่ึง 
 3.3  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีความสามารถในการนาํเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี






บรรยายถึงการวิเคราะห์ 4 รูปแบบหลกัๆดงัน้ี 






กนัชน 1 ชั้นและ 2 ชั้นของขอ้มูลประเภทจุดและพ้ืนท่ีกนัชนของเส้นไดแ้สดงในภาพประกอบ 5 





 ภาพประกอบ 5 พื้นท่ีกนัชนของขอ้มูลประเภทจุดและเสน้ 
ท่ีมา : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป. 
 
 สาํหรับพื้นท่ีกนัชนของพ้ืนท่ี (Polygon) สามารถสร้างไดห้ลายลกัษณะโดยสร้าง
ออกไปดา้นนอกของพื้นท่ีและสร้างเขา้มาภายในพ้ืนท่ีทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคข์องการใชง้าน
เช่นการหาพื้นท่ีกนัชนของขอ้มูลประเภทพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ าแห่งหน่ึงในการวิเคราะห์หาแหล่งท่ี
อยูอ่าศยัของกวางท่ีอยูห่่างแหล่งนํ้ าไม่เกิน 1 กิโลเมตร ดงันั้นในการพิจารณาพื้นท่ีท่ีกวางอาจอาศยั
อยูจ่ะตอ้งสร้างพื้นท่ีกนัชนออกไปดา้นนอกของแหล่งนํ้าเป็นระยะ 1 กิโลเมตร และอีกตวัอยา่งหน่ึง
คือการหาพ้ืนท่ีอนุบาลสัตวน์ํ้ าท่ีอยูห่่างจากตล่ิงไม่เกิน 2 เมตร ดงันั้นตอ้งสร้างพื้นท่ีกนัชนเขา้มา
ดา้นในของแหล่งนํ้ าเป็นระยะ 2 เมตร เป็นตน้รูปแบบของพื้นท่ีกนัชนท่ีสร้างออกไปดา้นนอกและ
เขา้มาดา้นในของขอ้มูลประเภทพื้นท่ี (Polygon) ดงัแสดงในภาพท่ี 6 
 ภาพประกอบ 6 รูปแบบการสร้างพื้นท่ีกนัชนของขอ้มูลประเภทพื้นท่ี (Polygon) 
ท่ีมา : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป. 
 
  2)  การซอ้นทบัขอ้มูลเชิงพื้นท่ีการซอ้นทบัขอ้มูลเชิงพื้นท่ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล
หลายชั้นขอ้มูลร่วมกนัโดยขอ้มูลเหล่านั้นตอ้งอยูใ่นบริเวณเดียวกนัและมีคุณลกัษณะต่างกนัผลจาก
การวิเคราะห์จะทาํใหไ้ดช้ั้นขอ้มูลใหม่เช่นการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต A 






 ภาพประกอบ 7 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการซอ้นทบัขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 
ท่ีมา : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป. 
 
  ในการซ้อนทับขอ้มูลมีกระบวนการในการคาํนวณโดยใช้หลักพีชคณิตบูลีน 
(Boolean Algebra) ซ่ึงมีตวัดาํเนินการ คือ NOT, AND, OR และ XOR โดยกาํหนดใหมี้พื้นท่ี A และ 
B เม่ือใชต้วัดาํเนินการแบบต่างๆ กระทาํกบัพื้นท่ี A และ B จะไดผ้ลลพัธ์ดงัภาพท่ี 8 
 ภาพประกอบ 8 ผลจากการใชต้วัดาํเนินการแบบบูลีน 
ท่ีมา : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป. 
 
  ซอฟตแ์วร์ส่วนใหญ่จะมีตวัดาํเนินการเพียง NOT, AND และ OR ถา้หากการ
วิเคราะห์จาํเป็นตอ้งใช ้XOR ก็สามารถผสมผสานตวัดาํเนินการอ่ืนๆ เขา้ดว้ยกนัโดย A XOR B = 
(A OR B) AND NOT (A AND B) ในการกาํหนดตวัดาํเนินการเพื่อซอ้นทบัขอ้มูลตอ้งเป็นไปตาม
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เง่ือนไขของการวิเคราะห์เช่น ในหนองนํ้ าแห่งหน่ึงกาํหนดพื้นท่ีอนุบาลสัตวน์ํ้ าตอ้งอยูห่่างจากตล่ิง
ไม่เกิน 2 เมตร และตอ้งมีความลึกไม่เกิน 1 เมตร ดงันั้นการหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมตอ้งใชช้ั้นขอ้มูล 2 
ชั้น โดยชั้นขอ้มูลแรกเป็นพื้นท่ีกนัชนท่ีสร้างเขา้ไปในหนองนํ้ าเป็นระยะ 2 เมตร ส่วนชั้นขอ้มูลท่ี
สองเป็นพื้นท่ีในหนองนํ้ าท่ีมีความลึกไม่เกิน 1 เมตร ในการวิเคราะห์ตอ้งนาํชั้นขอ้มูลทั้งสองมา
ซอ้นทบักนัโดยใชต้วัดาํเนินการแบบ AND เป็นตน้ 
 3) การวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) ในการวิเคราะห์โครงข่ายจะเป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลประเภทเส้น (Line) เท่านั้น โดยขอ้มูลประเภทเส้นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ประกอบดว้ยเส้นสมมติ เช่น เส้นรุ้ง เส้นแวง และเส้นขอบเขตการปกครอง ส่วนอีกประเภทหน่ึง





ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีผูว้ิเคราะห์ตอ้งการนาํมาพิจารณาร่วมดว้ย เช่น ระยะทางตอ้งสั้นท่ีสุด และใชเ้วลา
เดินทางนอ้ยท่ีสุด และประหยดัค่าใชจ่้ายมากท่ีสุด ดงันั้นการหาเส้นทางจากบา้นไปยงัท่ีทาํงานโดย








ภาพประกอบ 9 การวิเคราะห์โครงข่ายหาเสน้ทางสั้นท่ีสุด และเสน้ทางดีท่ีสุด 








 4) การวิเคราะห์พื้นผวิ (Surface analysis) การวิเคราะห์พื้นผวิเป็นการวิเคราะห์การ
กระจายของค่าตวัแปรหน่ึงซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นมิติท่ี 3 ของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี โดยขอ้มูลเชิงพื้นท่ีมีค่า
พิกดัตามแนวแกน X และ Y ส่วนตวัแปรท่ีนาํมาวิเคราะห์เป็นค่า Z ท่ีมีการกระจายตวัครอบคลุมทั้ง
พื้นท่ี ตวัอยา่งของค่า Z ไดแ้ก่ ขอ้มูลความสูงของพื้นท่ี ปริมาณนํ้ าฝน อุณหภูมิ และราคาท่ีดิน เป็น
ตน้ ผลจากการวิเคราะห์พื้นผิวสามารถแสดงเป็นภาพ 3 มิติให้เห็นถึงความแปรผนัของขอ้มูลดว้ย
ลกัษณะสูงตํ่าของพื้นผิวนั้น การแสดงขอ้มูลพื้นผิวสามารถใชโ้ครงสร้างขอ้มูลแบบเวคเตอร์โดย
การใช ้Triangulated Irregular Network (TIN) หรือใชโ้ครงสร้างแบบราสเตอร์โดยการใช ้Digital 
Elevation Model (DEM) 
 4.1  TIN แสดงลกัษณะของพื้นผิวโดยการใชรู้ปสามเหล่ียมหลายรูปซ่ึงมีดา้น
ประชิดกนัและใชจุ้ดยอดร่วมกนัเรียงต่อเน่ืองกนัไป โดยค่า Z จดัเกบ็อยูท่ี่จุดยอดของสามเหล่ียม จุด
เหล่าน้ีจะกระจายตวัไม่สมํ่าเสมอ โดยพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างของค่า Z มากๆ จุดจะอยูใ่กล้ๆ  กนั แต่
พื้นท่ีท่ีมีค่า Z ไม่แตกต่างกนันกั จุดจะอยูห่่างกนัดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 10 ดา้นซา้ยมือ 
 4.2  DEM มีลกัษณะเป็นกริดเซลลข์นาดเท่ากนัเรียงต่อเน่ืองกนัครอบคลุมทั้งพื้นท่ี 
ค่าประจาํกริดเซลลคื์อค่า Z ดงันั้นค่า Z ในพื้นท่ีจึงมีการกระจายตวัอยา่งสมํ่าเสมอ ดงัภาพประกอบ 
10 ดา้นขวามือ  
 ภาพประกอบ 10 ลกัษณะของ TIN และ DEM 
ท่ีมา : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป. 
 
  ในเบ้ืองตน้ขอ้มูลค่า Z ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์พื้นผวิมีอยูเ่พียงบางจุดในพ้ืนท่ีศึกษา 
เช่นขอ้มูลนํ้าฝนมีอยูท่ี่ตาํแหน่งของสถานีนํ้ าฝนซ่ึงกระจายอยูใ่นพื้นท่ีศึกษาเท่านั้น การจะวิเคราะห์
ค่า Z จึงจาํเป็นตอ้งใชก้ารประมาณค่าเชิงพื้นท่ี (Spatial interpolation) ภายใตส้มมติฐาน 2 ขอ้คือ ค่า 






จากมุมมองต่างๆ การคาํนวณปริมาตรของพื้นท่ี และการแสดงลกัษณะภูมิประเทศร่วมกบัแผนท่ี 
หรือภาพถ่าย เช่น ภาพดาวเทียม Landsat ดงัแสดงในภาพประกอบ 11 
 ภาพประกอบ 11 การแสดงขอ้มูลจากภาพดาวเทียมร่วมกบั DEM 




จอคอมพิวเตอร์ (Monitor) ผลิตออกเป็นเอกสาร (แผนท่ีและตาราง) โดยใชเ้คร่ืองพิมพ ์
หรือ Plotter หรือสามารถแปลงขอ้มูลเหล่านั้นไปสู่ระบบการทาํงานในโปรแกรมอ่ืนๆ ใน
รูปแบบของแผนท่ี (Map) แผนภูมิ (Chart) หรือตาราง (Table) ได ้
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 ภาพประกอบ 12 การแสดงผลขอ้มูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในลกัษณะของแผนท่ี 
ท่ีมา : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป. 
 
แบบจาํลอง (Models)  
 Banks (1998) นิยาม แบบจาํลอง (Models) คือ การแสดงระบบตามสภาพจริง โดยพิจารณา
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและส่งผลต่อการเปล่ียนสถานะของระบบ (อจัจิมา  สวสัดิการ, 2548) 
  
1.   การสร้างแบบจําลองความสูงภูมิประเทศด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 แบบจาํลองความสูงภูมิประเทศเชิงตวัเลข สามารถสร้างไดจ้ากขอ้มูลหลายรูปแบบสามารถ
จาํแนก (นฤมล ทารักษา, 2547) ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ีคือ 
1.1  การสร้างจากขอ้มูลแผนท่ีหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดิจิไทส์ (Digitizing altimetry data) 
ได้แก่จุดความสูง เส้นชั้นความสูง แหล่งนํ้ า ถนน และส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ สามารถนําไปสร้าง
แบบจาํลองความสูง ภูมิประเทศไดส้องรูปแบบ คือ แบบจาํลองความสูงแบบราสเตอร์ (Digital 
Elevation Model : DEM) กบั แบบ TIN โดยมากนิยมสร้างเป็นแบบ TIN ก่อน เน่ืองจาก





สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการแปลงรูปแบบขอ้มูลจาก TIN ไปเป็น DEM ไดน้อกจากน้ีการสร้าง
แบบจาํลองความสูงแบบโครงข่ายสามเหล่ียม แมจ้าํนวนขอ้มูลจุดความสูง (Spot heights) นอ้ยกว่า
แบบจาํลองพ้ืนผิวราสเตอร์แต่สามารถให้ขอ้มูลแบบจาํลองความสูงภูมิประเทศท่ีละเอียดถูกตอ้ง
ใกลเ้คียงกนั และเน่ืองจากความซบัซอ้นของรูปแบบการเก็บขอ้มูล จึงทาํใหก้ารสร้างแบบ TIN ใช้
เวลาในการวิเคราะห์มากกวา่แบบ DEM   
1.2  การสร้างจากขอ้มูลภาพหรือขอ้มูลท่ีสร้างด้วยเทคนิคการรับรู้จากระยะไกล อาทิ 
ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม แลว้ใชเ้ทคนิคการมองภาพต่างมุม (Oblique viewing) ของ
พื้นท่ีเดียวกนั ท่ีเรียกว่า “Stereoscopic” มาช่วยในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของมุม เพื่อหาความ
สูงของวตัถุและพ้ืนท่ีดว้ยคอมพิวเตอร์ร่วมกบัโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ (Image processing program) 
ในการกาํหนดจุดควบคุมภาคพื้นดิน และขอ้มูลการบินถ่าย เพื่อคาํนวณค่าความสูงบริเวณ แลว้สร้าง
แบบจาํลองความสูงภูมิประเทศเชิงตวัเลข   
 
2.  การสร้างแบบจําลองพืน้ผวิแบบ 2 มิติ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
จากการศึกษาเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งไดพ้บว่า Peter A. Bur rough& Rachael McDonnell 
(1998) Environmental Systems Research Institute (1997) Environmental Systems Research 
Institute (2000) Federal Emergency Management Agency (2001) และศรีสอาด ตั้งประเสริฐ 
สามารถสรุปสาระสําคัญอันเก่ียวข้องกับการสร้างแบบจําลองพ้ืนผิวแบบ 2 มิติด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (นฤมล ทารักษา, 2547) ไดด้งัน้ี 
พื้นผิว  คือ  พื้นท่ีต่อเน่ืองท่ีแสดงค่าใดๆ  ประกอบด้วยจุดจํานวนมากมายไม่จํากัด 
ตวัอยา่งเช่น จุดแทนค่าความสูง ณ ตาํแหน่งต่างๆ ของพ้ืนผวิโลก จุดแทนค่าความลึกของทอ้งนํ้ าใน
เข่ือน เป็นตน้ ซ่ึงค่าท่ีสนใจ เหล่าน้ีเรียกว่า “ค่า Z” (Z-value) และแทนค่าของจุดดว้ยค่า X, Y, Z ใน



















ภาพประกอบ 13 การประมาณค่าขอ้มูลเซลในชั้นขอ้มูลราสเตอร์จากขอ้มูลจุดตวัอยา่ง 
ท่ีมา : Environmental Systems Research Institute, 2000 
  
 การประมาณค่าขอ้มูลแบบจุดเพื่อสร้างแบบจาํลองพื้นผวิในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
มี 2  วิธี คือ 
  1)  วิธีพื้นผิวราสเตอร์ (Raster) เป็นการจาํลองพื้นผิวจากตาข่ายส่ีเหล่ียมจตุัรัสท่ี
ต่อเน่ืองกนัเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงพื้นผวิราสเตอร์น้ีจะสร้างข้ึนจากขอ้มูลแบบจุดท่ีมีระยะห่างระหว่าง
จุดสมํ่าเสมอ (Regularly spaced data) และ เช่ือมระหว่างจุดดว้ยเส้นจนเป็นตาข่ายลกัษณะส่ีเหล่ียม
จตุัรัสท่ีประกอบดว้ยตารางกริดขนาดเลก็จาํนวนมากดงัภาพประกอบ 14 โดยกริดท่ีมีขนาดเลก็กว่า




ภาพประกอบ 14 จุดท่ีวางเรียงกนัในแบบ 2 มิติและแบบจาํลองพื้นผวิแบบกริดแบบ 3 มิติ 

















ภาพประกอบ 15 ความแตกต่างของพื้นผวิราสเตอร์ท่ีสร้างจากกริดท่ีมีขนาดแตกต่างกนั 
ท่ีมา : Environmental Systems Research Institute, 2000  
 
 2)  วิธีโครงข่ายสามเหล่ียม (Triangulated Irregular Networks : TIN) เป็น
โครงสร้างท่ีจาํลองพื้นผิวจากผิวหน้าของสามเหล่ียมหลากหลายขนาด ท่ีเช่ือมต่อกนัเป็นจาํนวน
มากสร้างข้ึนจากจุดตวัอยา่ง (Node) มีระยะห่างระหวา่งจุดไม่สมํ่าเสมอ (Irregularly spaced data) 
กระจายอยู่ทัว่บริเวณท่ีสนใจ โดยจุดตวัอย่างจะถูกนํามาเช่ือมต่อกันเพื่อสร้างรูปสามเหล่ียมท่ี
ต่อเน่ืองและไม่ซอ้นทบักนั เรียกว่า “Delaunay triangulation” ซ่ึงเม่ือลากวงกลมผ่านจุด 3 จุดท่ี
ประกอบข้ึนเป็นรูปสามเหล่ียมแลว้ตอ้งไม่ปรากฏจุดอ่ืนใดภายในวงกลมหรือในสามเหล่ียมนั้นอีก 
สามารถนาํขอ้มูลแบบเส้นและขอ้มูลอาณาบริเวณ ท่ีแปลงรูปเป็นขอ้มูลแบบจุด มาใชใ้นการสร้าง
โครงข่ายสามเหล่ียมไดอ้าณาบริเวณท่ีใชใ้นการสร้างโครงข่ายสามเหล่ียม จะเรียกว่า “Hull” มีอยู่
สองลกัษณะคือ อาณาบริเวณท่ีมีการนาํมาใชใ้นการประมาณค่า เรียก “Convex hull” เช่น ลกัษณะท่ี
มีภูมิประเทศเป็นเกาะ ส่วนอาณาบริเวณท่ีไม่มีการประมาณค่าขอ้มูล เรียก “Non–convex hull” เช่น 









 ภาพประกอบ 16 จุดโครงข่ายสามเหล่ียมแบบ 2 มิติ และ แบบจาํลองพื้นผวิแบบโครงข่าสามเหล่ียม
  3 มิติ 
ท่ีมา : Environmental Systems Research Institute, 1997  
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
1.  งานวจัิยในประเทศ 
 กรองแกว้  ศรีพระราม (2539) การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจดัการ
พื้นท่ีป่าชายเลน โดยไดท้าํการศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโปรแกรม ARC/INFO จาํนวน 5 ชั้นขอ้มูล
(Layers) คือ พื้นท่ีป่าชายเลนปี พ.ศ. 2529 พื้นท่ีการจาํแนกเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าชาย
เลน ปี พ.ศ. 2530 พื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2536 พื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ ขอบเขตอาํเภอ-จงัหวดั และตาํแหน่งท่ีตั้งอาํเภอ ผลของการศึกษาพบว่า ระหว่างปี พ.ศ.
2529-2536 พื้นท่ีป่าชายเลนมีอตัราการเปล่ียนแปลงลดลงทุกจงัหวดั การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ส่วน
ใหญ่จะเปล่ียนสภาพไปเป็นพื้นท่ีนากุง้ พื้นท่ีเส่ือมโทรมและพ้ืนท่ีชุมชน ตามลาํดบั สาเหตุท่ีมีผล
ต่อการลดลงของพื้นท่ีป่าชายเลน คือ การขยายตวัของพื้นท่ีนากุง้ โดยมีปัจจยัเสริมใหมี้การขยายตวั
ของพื้นท่ีนากุง้คือการเพ่ิมข้ึนของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจ ตลอดจนรายไดจ้ากการ
เพาะเล้ียงกุง้ และการท่ีปริมาณกุง้ในธรรมชาติมีจาํนวนลดน้อยลง เป็นตน้ แมว้่าในปี พ.ศ.2530 
กรมป่าไมไ้ดมี้การกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าชายเลน โดยแบ่งเป็น 3 เขต คือ เขต
อนุรักษ ์ซ่ึงเป็นเขตหวงห้ามมิให้ทาํกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ี เขตเศรษฐกิจ 
ก. เป็นเขตท่ียอมให้มีการใช้ประโยชน์เฉพาะกิจการดา้นป่าไมเ้ท่านั้นและเขตเศรษฐกิจ ข. ซ่ึง




เศรษฐกิจ ก. เขตเศรษฐกิจ ข. และเขตอนุรักษ์ อย่างต่อเน่ืองตามลาํดบั ผลจาการศึกษา สามารถ
กาํหนดแนวทางในการจดัการพื้นท่ีป่าชายเลนใหเ้หมาะสมไดด้งัน้ีคือ 1) ใหด้าํเนินการอนุรักษพ์ื้นท่ี
ป่าชายเลนท่ีเหลืออยูอ่ยา่งเขม้ขน้ 2) พื้นท่ีนากุง้ท่ีอยูใ่นเขตอนุรักษแ์ละอยูใ่นพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ ใหเ้พิก
ถอนออก นอกนั้นอนุโลมใหใ้ชป้ระโยชน์ต่อไปได ้แต่ตอ้งมีมาตรการควบคุมผลกระทบต่อป่าชาย
เลนและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเขม้งวด ส่วนนากุง้ท่ีอยูใ่นเขตเศรษฐกิจ ก. และอยูใ่นพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ ให้
เจา้ของดาํเนินการเช่าท่ีจากรัฐก่อน 3) ทาํการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลนในพื้นท่ีนากุง้ท่ีเพิกถอน
และในพื้นท่ีเส่ือมโทรมอ่ืนๆ และ 4) ควบคุมการขยายตวัของแหล่งชุมชน โดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์
และเขตเศรษฐกิจ ก. 
 จาํลอง  แปลกสระน้อย (2549) การประยุกต์การรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าดิบแลง้และป่าเต็งรัง บริเวณสถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้ม
สะแกราช มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าดิบแลง้และป่าเตง็รังบริเวณพื้นท่ีสถานี





วิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช ปี พ.ศ. 2548 ผลการศึกษาพบวา่ พื้นท่ีป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน
บริเวณพ้ืนท่ีสถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราชสามารถแบ่งกลุ่มตามชนิดป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินของพ้ืนท่ีได ้6 กลุ่ม ป่าดิบแลง้ ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ ป่าปลูก ทุ่งหญา้ และส่ิงปลูกสร้าง จากการ
เปรียบเทียบแผนท่ีพื้นท่ีป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 2 ช่วงเวลา คือ ปี พ.ศ.2537 และ 2546 
พบว่า  พื้นท่ีป่าดิบแล้งและพื้นท่ีป่าเต็งรังในบริเวณสถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราชมีการ
เปล่ียนแปลงจาํนวน 6 พื้นท่ี รวมทั้งส้ิน 198.93 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของพ้ืนท่ีสถานีวิจยั
ส่ิงแวดลอ้มสะแกราชทั้งหมด พื้นท่ีป่าดิบแลง้เพ่ิมข้ึน 198.93 ไร่ พื้นท่ีป่าเตง็รังลดลง 128.15 ไร่ 
และทุ่งหญา้พื้นท่ีลดลง 70.78 ไร่ ผลท่ีไดจ้าการศึกษาสามารถนาํไปปรับแกฐ้านขอ้มูลดา้นพ้ืนท่ีป่า
ไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีสถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราชเป็นประโยชน์ต่องาน
ศึกษาวิจยัดา้นต่างๆในพื้นท่ี เน่ืองจากระบบนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอ้มของป่าไมแ้ต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกนัไดแ้ก่ สภาพภูมิประเทศ สภาพทางธรณีวิทยา ดิน หิน ชนิดของพนัธ์ุพืช ชนิดพนัธ์ุสัตว์
ป่าและถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของสตัวป่์าแต่ละชนิดในพื้นท่ี เช่น เสือโคร่งถ่ินอยูอ่าศยัในพื้นท่ีป่าไผ ่ป่าปลูก
ในบริเวณหินลบัมีด และป่าดิบแลง้บริเวณซบัตานี หมูป่าท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีป่าดิบแลง้ ป่าเตง็รังและ
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ป่าไผ ่เกง้ถ่ินอาศยัในพื้นท่ีป่าเตง็รังบริเวณถํ้าหินเขียว และเขาพะยอม กระทิงถ่ินท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ี
ป่าดิบแลง้ และทุ่งหญา้บริเวณซบัตานี เขาเขียวเขาหินลบัมีด เลียงผาถ่ินท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีป่าดิบแลง้




 นิรันดร  มรกตเขียว (2551) การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นท่ี
เส่ียงต่อการบุกรุกบริเวณอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงเพ่ือศึกษาการ
เปล่ียนแปลงสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การบุกรุกพื้นท่ีป่าไม ้ระหว่าง พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2549 กาํหนดพื้นท่ีเส่ียงต่อการบุกรุกป่าไม ้และ
เสนอแนะแนวทางการลดความเส่ียงต่อการถูกบุกรุกบริเวณอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน โดยใชร้ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติก เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัแวดลอ้มดา้นกายภาพ และเศรษฐกิจ-สังคม กบัการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าไม ้และจดัทาํแผนท่ี
ระดบัความเส่ียงต่อการบุกรุกพื้นท่ีป่าในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า บริเวณอุทยานแห่งชาติภูผา
ม่าน ประกอบดว้ยการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 7 ประเภท คือ ป่าเตง็รัง ป่าเบญจพรรณ สวนป่า นาขา้ว 
พืชไร่และพืชสวน แหล่งชุมชนและแหล่งนํ้ า พื้นท่ีป่าไมมี้การเปล่ียนแปลงจาก 667.97 ตาราง
กิโลเมตร ใน พ.ศ. 2535 เหลือ 573.57 ตารางกิโลเมตร ใน พ.ศ.2549 หรือลดลง 94.40 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.96 โดยเปล่ียนสภาพไปเป็นนาขา้ว 8.28 ตารางกิโลเมตร พืชไร่และพืช
สวน 66.22 ตารางกิโลเมตร แหล่งชุมชน 18.98 ตารางกิโลเมตร และแหล่งนํ้ า 0.92 ตารางกิโลเมตร 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบุกรุกพื้นท่ีป่า ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ระยะห่างจากแหล่ง
ชุมชน ระยะห่างจากแหล่งนํ้า ระยะห่างจากพ้ืนท่ีเกษตร สดัส่วนของพ้ืนท่ีทาํไร่ต่อพ้ืนท่ีเกษตร และ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลการศึกษา พบว่า พื้นท่ีเส่ียงต่อการถูกบุกรุกนอ้ยมาก  พื้นท่ีเส่ียงต่อ
การถูกบุกรุกนอ้ย พื้นท่ีเส่ียงต่อการถูกบุกรุกปานกลาง พื้นท่ีเส่ียงต่อการถูกบุกรุกสูง และพ้ืนท่ีเส่ียง
ต่อการถูกบุกรุกสูงมาก ครอบคลุมพื้นท่ี เท่ากบั 256.38, 101.88, 121.77, 223.24 และ 383.36 ตาราง
กิโลเมตร ตามลาํดับ โดยพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการบุกรุกน้อยและน้อยมาก เป็นพื้นท่ีป่าในเขตอุทยาน







  อารี นุชประเสริฐ (2551) การประยุกตใ์ชข้อ้มูลการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  ในการจัดการพ้ืนท่ีป่าชายเลน : กรณีศึกษา อ่าวสวี-ทุ่งคา จังหวัดชุมพร โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีป่าชายเลนบริเวณอ่าวสวี–ทุ่งคา จงัหวดัชุมพร 
และ 2) ศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงจากการจาํแนกเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าชาย
เลนบริเวณอ่าวสวี – ทุ่งคา จงัหวดัชุมพร จากปี พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2539 –  พ.ศ. 2547 
โดยเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโปรแกรม Arc View คือการจาํแนก
เขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าชายเลน พ.ศ. 2530 และขอ้มูลจากการใชภ้าพถ่ายดาวเทียม      
พ.ศ. 2539  และ พ.ศ. 2547 จากโปรแกรม ENVI ผลการศึกษา พบว่า การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี
ป่าชายเลน บริเวณอ่าวสวี-ทุ่งคา จงัหวดัชุมพร ในปี พ.ศ.2539 และ พ.ศ.2547 สามารถจาํแนก
ออกเป็น 6 ประเภท คือ ป่าชายเลน มีพื้นท่ี 22.15 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2539 และมีพื้นท่ี
เหลืออยูเ่พียง 13.40 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2547 พื้นท่ีลดลงจาํนวน 8.75 ตารางกิโลเมตร นากุง้
มีพื้นท่ี 14.18 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2539 และมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 17.80 ตารางกิโลเมตร ในปี 
พ.ศ.2547 พื้นท่ีเพิ่มข้ึนจาํนวน 3.62 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรมีพื้นท่ี 5.93 ตารางกิโลเมตร ในปี 
พ.ศ.2539 และมีพื้นท่ีเพ่ิมเป็น 11.57 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2547 พื้นท่ีเพ่ิมข้ึนจาํนวน 5.64  
ตารางกิโลเมตร เมืองและส่ิงก่อสร้างมีพื้นท่ี 2.86 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2539 และมีพื้นท่ี
เพิ่มข้ึนเป็น 8.46 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2547 พื้นท่ีเพิ่มข้ึนจาํนวน 5.60  ตารางกิโลเมตร แหล่ง
นํ้ ามีพื้นท่ี 2.54 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2539 และมีพื้นท่ีเพิ่มเป็น 2.56 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.
2547 พื้นท่ีเพิ่มข้ึนจาํนวน 0.02  ตารางกิโลเมตร และพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน์อ่ืนๆมีพื้นท่ี 11.64 ตาราง
กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2539 และมีพื้นที่เหลืออยู ่5.51 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2547 พื้นท่ีลดลง
จาํนวน 6.13 ตารางกิโลเมตร เม่ือเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน คือ ระหว่าง 
พ.ศ.2530-2539 และ พ.ศ.2536-2547 ในสองช่วงเวลา โดยเฉพาะในส่วนของพื้นท่ีป่าชายเลน แสดง
ใหเ้ห็นวา่ในปี พ.ศ.2530 มีพื้นท่ีป่าชายเลนทีมีสภาพความเป็นป่าเหลืออยู ่20 ตารางกิโลเมตร ต่อมา
ในปี พ.ศ.2539 พบว่า ป่าชายเลนมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 22.15 ตารางกิโลเมตร ในขณะท่ีเม่ือพิจารณา
การใชท่ี้ดินประเภทนากุง้ พบว่าส่วนใหญ่อยูใ่นเขตพื้นท่ีป่าชายเลน จากพ้ืนท่ีจาํนวน 13.41 ตาราง
กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2530 เพิ่มข้ึนเป็น 14.18 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2539 ต่อมาในปี พ.ศ.2547 มี
พื้นท่ีป่าชายเลนท่ีคงสภาพป่าเหลืออยู ่13.40 ตารางกิโลเมตร ส่วนพ้ืนท่ีนากุง้มีพื้นท่ี 17.80 ตาราง
กิโลเมตร ซ่ึงมีพื้นท่ีมากกว่าพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีเหลืออยู ่ผลจากการศึกษา พบว่า นากุง้มีพื้นท่ีร้อยละ 




  จุฑามาศ อ่อนวงศ ์(2554) ความรู้ ความตระหนกัและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินใน
การอนุรักษป่์าชายเลน กรณีศึกษา : บา้นธารนํ้ าร้อน ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ ความตระหนกัและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินใน
การอนุรักษป่์าชายเลน ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชาย










 นนัทน์ภสั อิทธิชาญสีห์ (2554) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าชาย





ชาวบา้น กลุ่มปราชญช์าวบา้น และกลุ่มครูโรงเรียนตะบูนวิทยา ผลการวิจยัพบว่า 1) พืชท่ีพบใน
พื้นท่ีศึกษาทั้งหมดประมาณ 10 ชนิด ไดแ้ก่ โกงกาง ตน้ตะบูน ชะคราม ตน้จาก แสม ขลู่ พงักาหัว
สุมดอกแดง เหงือกปลาหมอ ลาํแพน และตาตุ่มทะเล มีการนําพันธ์ุไม้จากป่าชายเลนมาใช้
ประโยชน์ 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ การเผาถ่าน การทาํเคร่ืองมือทางดา้นประมง การนาํไปประกอบอาหาร 
การทาํยาสมุนไพร และการแปรรูปผลิตส่ิงของเคร่ืองใช ้2) กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนในชุมชน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การถ่ายทอดผา่นศูนยก์ารเรียนรู้ของ
ชุมชน การถ่ายทอดผ่านปราชญ ์ผูรู้้ และการถ่ายกนัเองของชาวบา้น ทั้งน้ีผูว้ิจยัเสนอแนวทางการ







 วานีตา ยูโซะ (2556) การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการป่าชายเลนของอาํเภอยะหร่ิง 
จงัหวดัปัตตานีในอนาคต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการป่าชายเลน
ของอาํเภอยะหร่ิง การวิจยัเร่ืองน้ี ใชเ้ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็น
เทคนิควิจยัอนาคตท่ีมุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเช่ือพื้นฐานของการวิจยัมากท่ีสุด กลุ่ม
ตวัอย่างประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจดัการป่าชายเลนของ
อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี จํานวน 24 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล เป็นการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพื่อหา
แนวโน้มท่ีมีความเป็นไปไดม้ากและมีความสอดคลอ้งทางความคิดระหว่างกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
สรุปและเขียนเป็นภาพอนาคต ผลการวิจยัพบว่า ควรสนบัสนุนใหป้ระชาชนท่ีอาศยัใกลเ้คียงกบัป่า




แนวทางในการจดัการดา้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในการสร้างอาชีพ สร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
2.  งานวจัิยต่างประเทศ 
 Herrera, M.A.C., González, A.M.R., Rojas, J.J.P. และ Pereira, J.F.A. (2014) ไดศึ้กษา 
การวิเคราะห์แบบจาํลองทางอุทกวิทยาจากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินในลุ่มนํ้ า 
Quebrada Seca และ Bermudez โดยประเมินจาก 5 สถานการณ์ จากมรสุมท่ีแตกต่างกนัหลายจุด
ของแม่นํ้ า Bermudez คือ 3 สถานการณ์จากปี (2001, 2008 และ 2012) และ 2 กรณีท่ีคาดการณ์
สาํหรับปี 2020  (คาดการณ์การเติบโตของเมืองและอ่ืน ๆ ข้ึนอยูก่บักฎระเบียบของเมืองทอ้งถ่ิน) 
โดยใชข้อ้มูลภาพดาวเทียมจาก Landsat 7 ETM  มาตราส่วน 1:20000 ความสูงแบบดิจิตอล (DEM) 
ท่ีระดับ 30 เมตร วิเคราะห์ร่วมกับขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝนในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมาจาก 3 สถานี
อุตุนิยมวิทยาในช่วงเวลา 2, 5, 10 และ 25 ปี แลว้นาํมาคาํนวณกบัโปรแกรม HEC-HMS เพ่ือ
ประเมินการเปล่ียนแปลงการเจริญเติบโตของเมือง  ผลการศึกษาพบว่ามีอตัราการไหลผา่น 27% 
สาํหรับสถานการณ์ท่ี 1 และ 55% สาํหรับสถานการณ์ 2 และคาดวา่มีปริมาณเพิ่มข้ึนระหวา่ง 1% ถึง 
14.9% ในปี 2020 สาํหรับสถานการณ์ 1 
36 
 
 Mmom, Prince C. และ Ayakpo, A. (2014) ไดศึ้กษา การวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบตามระดบันํ้ าท่วมในพ้ืนท่ีรัฐ Sagbama โดยใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
เพื่อตรวจสอบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีมีประโยชน์และมีความสาํคญั




นํ้ าท่วมซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการระบุพื้นท่ีเส่ียงนํ้ าท่วมในพื้นท่ีของรัฐ Sagbama ประเทศ
ไนจีเรีย ทั้งน้ีในการใชง้านการประเมินนํ้ าท่วมผูใ้ชต้อ้งมีความรู้ในพื้นท่ีท่ีเส่ียงนํ้ าท่วมเพื่อพฒันา
มาตรการในการป้องกนั การวางแผนการบรรเทาผลกระทบจากภยัพิบติันํ้ าท่วมในพื้นท่ี   
 ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสารสนการเปล่ียนแปลง
พื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี ในเร่ืองต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบว่า ในเร่ืองการประยกุตใ์ชร้ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถนาํมาสร้างและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดมี้การกาํหนดลกัษณะต่างๆ ของ
พื้นท่ีตามการจดัเก็บในช่วงเวลาท่ีต่างกนัไดท้าํให้สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์และ
ความสะดวกในการจดัการขอ้มูลพื้นท่ีในหลายๆดา้น เช่น การศึกษาพ้ืนท่ีเส่ียงภยั การศึกษาสภาพ
นํ้ าท่วมขัง การศึกษาการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง ในส่วนของการจัดการ






















ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีกระบวนการดาํเนินการวิจยั 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอ้มูลการ





1.  พืน้ทีก่ารศึกษา 
 ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษาการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี ครอบคลุมพื้นท่ีป่า
ชายเลนใน 5 อาํเภอ ประกอบดว้ย อาํเภอเมือง อาํเภอไมแ้ก่น อาํเภอยะหร่ิง อาํเภอสายบุรี และ
อาํเภอหนองจิก ซ่ึงเป็นอาํเภอท่ีมีบริเวณชายฝ่ังท่ีติดกบัพื้นท่ีทะเลอ่าวไทย ดงัภาพประกอบ 17  
 
 







2.  วธีิการศึกษาการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าชายเลน 
 2.1  ศึกษาวิธีการจดัการสารสนเทศการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าชายเลนโดยใชร้ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยศึกษาจากบทความวารสาร หนงัสือ อินเทอร์เน็ต  และสอบถามจาก
บุคคลท่ีมีความรู้ เป็นตน้ 
           2.2  ศึกษาขอ้มูลพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีไดจ้ากจากแหล่งขอ้มูล เพื่อนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ
ในการจดัการสารสนเทศการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี ปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ. 
2552  
  2.3  นาํขอ้มูลทั้ง 2 ช่วงเวลา มาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลน โดยวิธีการ
ซอ้นทบัขอ้มูล (Overlay) แบบยเูนียน (Union) ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ดว้ยโปรแกรม 





1.  การจัดการสารสนเทศ 
 1.1  นาํขอ้มูลพื้นท่ีป่าชายเลนทั้ง 2 ช่วงเวลาและขอ้มูลการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลน
ส่งออกเป็นไฟลน์ามสกุล KMZ ดงัภาพประกอบ 18 เพ่ือให้สามารถเปิดและใชง้านในโปรแกรม 
Google Earth หลงัจากนั้นทาํการบนัทึกเป็นไฟลน์ามสกุล KML ดงัภาพประกอบ 19 เพื่อแกไ้ขค่า
รหสัสีและค่าโปร่งแสงของ Polygon ดงัภาพประกอบ 20 ท่ีแสดงค่าตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน เพื่อใหส้ามารถใชง้านบน Google Map และส่งออกลิงคเ์ช่ือมโยงเพื่อใหส้ามารถเปิดใชง้าน
ผา่นบราวเซอร์ไดโ้ดยการเขียนโปรแกรมเพ่ือเช่ือมโยงกบัลิงคท่ี์สร้างข้ึนจาก Google Map และ
สามารถแสดงสารสนเทศเชิงพื้นท่ีและขอ้มูลเก่ียวกบัป่าชายเลนได ้  





 ภาพประกอบ 18 การส่งออกขอ้มูลเป็นไฟล ์KMZ 
 
 
   






  ภาพประกอบ 20 การแกไ้ขรหสัสีของ Polygon ในไฟลท่ี์มีนามสกลุ KML 
 
 1.2  การสร้างสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนดว้ยโปรแกรม
Arc GIS 10.1 และจาก Google Map มาแสดงสารสนเทศในรูปแบบเวบ็ไซต ์โดยมีขั้นตอนในการ
พฒันา 2 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  
  1)  ออกแบบในส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้  
  โดยออกแบบให้ผูใ้ชส้ามารถเลือกขอ้มูลแผนท่ีจากเมนูท่ีนาํเสนอและกาํหนดโดย
มีใหเ้ลือกจาํนวน 5 รายการ ดงัต่อไปน้ี 
   1.1)  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2543 
   1.2)  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2552 
   1.3)  การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552 
   1.4)  พื้นท่ีป่าสงวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าชายเลน 






 ภาพประกอบ 21 การทาํงานของระบบสารสนเทศ 
 
 1.3  สร้างเวบ็เพจ โดยใชภ้าษา HTML, PHP, KML, XML และภาษา JAVA โดยใช้
ส่วนยอ่ยของ Java Script ท่ีเรียกวา่ JQuery 
  1)  ติดตั้งโปรแกรมจาํลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อใชใ้น
การทดสอบการแสดงผลลพัธ์ 
  2) สร้างหนา้เวบ็เพจ ดว้ยภาษา HTML และกาํหนดขนาดของหนา้จอและขนาด
ของแผนท่ีท่ีตอ้งการใชแ้สดงผลลพัธ์ 
 






  3)  สร้างเมนูสาํหรับผูใ้ชใ้หส้ามารถเลือกแผนท่ีไดต้ามรายการท่ีนาํเสนอโดยมีให้
เลือก  5 รายการ และกาํหนดค่าของ Layer  ท่ีตอ้งการแสดงใหมี้ค่าตรงกบัเมนูท่ีกาํหนดในหนา้เวบ็




ภาพประกอบ 23 การสร้างเมนูในเวบ็เพจ 
 
  4)  กาํหนดฟังชนักก์ารใชง้านและรูปแบบการแสดงแผนท่ี  โดยเรียกใชฟั้งชนักท่ี์










  5)  กาํหนดใหแ้สดงผลเป็นแผนท่ีไดมี้การเช่ือมโยงจาก Google Map มาใส่ในเวบ็
เพจท่ีสร้างข้ึนมาโดยนาํเอามาวางไวห้ลงัเคร่ืองหมาย = ท่ีอยูห่ลงั 
https://mapsengine.google.com/map/kml?mid  ซ่ึงเป็นบริการ Maps engine ของ Google มีไว้




ภาพประกอบ 25 การเช่ือมโยงขอ้มูลกบั Google Map ของในเวบ็เพจ 
 
 1.4  ทดสอบการใชง้านและแกไ้ขเพื่อใหข้อ้มูลการแสดงผลมีความถูกตอ้งในการใชง้าน 







เวบ็ไซต ์โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นภูมิศาสตร์ดว้ยโปรแกรม Arc GIS 10.1 แลว้ทาํการ
ส่งออกเป็นไฟล ์KMZ เพื่อใชน้าํไปเปิดใน Google Earth แลว้ส่งออกจาก Google Earth เป็นไฟล ์
KML เพื่อแกไ้ขค่ารหัสสีดว้ยโปรแกรม Edit Plus โดยดูค่ารหัสสีจากโปรแกรม KML Color 
Converter แลว้บนัทึก จากนั้นทาํการนาํเขา้ไฟล ์KML ใน Google Map เพื่อเทียบพิกดัและความ
ถูกตอ้งของรูป Polygon กบัพื้นท่ีจากภาพดาวเทียมในโปรแกรม Google Map หากขอ้มูลถูกตอ้ง
สามารถส่งออกเป็นลิงคเ์ช่ือมโยมไปใชเ้ป็นสารสนเทศในเวบ็ไซตไ์ด ้หากไม่ถูกตอ้งก็ตอ้งกลบัไป
























ภาพประกอบ 26 การเตรียมขอ้มูลสารสนเทศ 
  




จากโปรแกรม Google Earth มีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1 นาํขอ้มูลพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีมีอยูไ่ปเปิดดว้ยโปรแกรม Google Earth ตรวจสอบทุกพื้นท่ี
มีป่าชายเลนและทาํการแกไ้ขเม่ือพื้นท่ีเปล่ียนสภาพไป โดยทาํการลดัลอกภาพถ่ายดาวเทียมจาก
โปรแกรม Google Earth แลว้นาํมากาํหนดพิกดัโดยใชค้าํสั่ง Warp ในโปรแกรม Arc GIS 10.1 เพื่อ
ทาํการแกไ้ข 
 2.2 ทาํการแกไ้ขโดยการเปิดชั้นขอ้มูลพื้นท่ีป่าชายเลนดว้ยโปรแกรม Arc GIS 10.1 เรียกใช้











ใน Google Earth 













 3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดการสารสนเทศการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าชายเลน 
 ในการศึกษาและพฒันาตวัแบบการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลน จงัหวดัปัตตานี   ผู ้
ศึกษาใชเ้คร่ืองมือในการจดัการสารสนเทศ สามารถแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ 1) อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  2)โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.1  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
         3.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
              3.1.2  เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า  
         3.1.3  กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 
         3.1.4  เคร่ืองบนัทึกเสียง 
     3.2  โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Software) 
            3.2.1  ระบบปฏิบติัการ (OS : Operation System) 
              1)  Microsoft Windows 7 64 bit เป็นระบบปฏิบติัการหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั
ในคร้ังน้ี 
              2)  Linux Ubuntu server  เป็นระบบปฏิบติัการท่ีติดตั้งเป็นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีใชใ้น
การเผยแพร่ขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
            3.2.2  โปรแกรมประยกุต ์(Application Software) 
               1)  Microsoft Internet Explorer ใชส้าํหรับการทดสอบการแสดงผลของเวบ็ไซต ์
               2)  Google Chrome ใชส้าํหรับการทดสอบการแสดงผลของเวบ็ไซต ์
               3)  Google Earth ใชส้าํหรับเทียบพิกดัของขอ้มูลไฟล ์KMZ โดยเทียบ Polygon 
และทาํการบนัทึกไฟลใ์หมี้นามสกลุ KML 
               4)  Google map ใชส้าํหรับเทียบพิกดัของขอ้มูลไฟล ์KML โดยเทียบ Polygon 
และสร้างลิงคเ์ช่ือมโยงเพื่อนาํเอาขอ้มูลจาก Google Map ไปใชเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต ์
               5)  Arc GIS 10.1 for Desktop ใชส้าํหรับการจดัการขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
               6)  KML Color Converter ใชส้าํหรับการสร้างรหสัสีเพื่อใหมี้ค่าตรงกบัรหสัสีและ
ค่าโปร่งแสงในภาษา KML 





               8)  Appserv 2.5.10  ใชส้าํหรับการจาํลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อ
ทดสอบการแสดงผลของเวบ็ไซต ์
   9)  File Zilla  ใชส้าํหรับการนาํไฟลท่ี์ตอ้งการเผยแพร่อปัโหลดไปยงัเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
                 3.3.3  ภาษาคอมพวิเตอร์ท่ีใช ้
               1)  ภาษา HTML  ใชใ้นการสร้างหนา้เวบ็และแบบฟอร์มในเวบ็ไซต ์
               2)  ภาษา PHP  ใชใ้นการสร้างและกาํหนดฟังกช์นัในการรับ-ส่งค่าต่างๆ ใน
เวบ็ไซต ์
               3)  ภาษา KML ใชใ้นการกาํหนดและแกไ้ขค่าสีของ Polygon และรูปแบบการ
แสดงผลขอ้มูลของไฟล ์KML ท่ีตอ้งการนาํไปใชใ้น Google Map 
               4)  ภาษา XML  ใชใ้นการจดัเกบ็และจดัการรูปแบบการจดัเกบ็ขอ้มูลในไฟล ์
KML 
  5) JavaScript ใชใ้นการสร้างฟังกช์นักาํหนดการแสดงผลของขอ้มูลในเวบ็ไซต ์
  6) JQuery ใชใ้นการสร้างการดกัเหตุการณ์ (Event) ต่างๆ ท่ีตอ้งการกาํหนดการ
ทาํงานของเมา้ส์ (Mouse) ใหมี้ความสวยงามและตรงกบัความตอ้งการ  
 
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์การจัดการสารสนเทศการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าชายเลน 




การดาํเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมเน้ือหาเพื่อนาํเสนอต่อประชาชนในพื้นท่ี 2) การกาํหนด
พื้นท่ีเป้าหมายและจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 3) การนาํเสนอขอ้เน้ือหาและสารสนเทศท่ีพฒันา 4) การ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.  การเตรียมเนือ้หาเพือ่นําเสนอต่อประชาชนในพืน้ที ่ 
      1.1  ความหมายของป่าชายเลน 
      1.2  ประโยชน์และความสาํคญัของป่าชายเลน  
      1.3  ขอ้มูลพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานีจากอดีตถึงปัจจุบนั  






2.  การประเมินผลการจัดกจิกรรม 
      2.1  ศึกษาหลกัการและวิธีการสร้างแบบประเมินความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 2.2  กาํหนดกรอบเน้ือหา แนวคิด ประเดน็และโครงสร้างของคาํถาม โดยแบ่งขอบข่ายของ
คาํถามออกเป็นดา้นๆ ดงัน้ี 
  1)  ดา้นวิทยากร 
  2)  ดา้นสถานท่ีและระยะเวลา 
  3)  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเน้ือหา 
  4)  ดา้นการนาํความรู้ไปใชแ้ละเผยแพร่ 
 2.3  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการนาํเสนอขอ้มูลการ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใชแ้บบทดสอบมาตราวดั
ของลิเคิอร์ท (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค่้านํ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี 
 
              ระดบั 5 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด  
  ระดบั 4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก  
  ระดบั 3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง  
  ระดบั 2 หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ย  
  ระดบั 1 หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
           เกณฑย์อมรับความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะพิจารณาจากค่าเฉล่ียคาํถามแต่
ละขอ้หากขอ้ใดมีค่าเฉล่ีย “พึงพอใจมาก” ถึง “พึงพอใจมากท่ีสุด” จึงจะถือว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในคาํถามนั้นๆ ซ่ึงกาํหนดค่าเฉล่ียดงัน้ี (ชิดชนก เชิงเชาว,์ 2550) 
 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.51 – 5.00 แปลความวา่ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.51 – 4.50 แปลความวา่ มีความพึงพอใจมาก  
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.51 – 3.50 แปลความวา่ มีความพึงพอใจปานกลาง  
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51 – 2.50 แปลความวา่ มีความพึงพอใจนอ้ย  








3.  กาํหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายและจํานวนผู้เข้าร่วม   
 เลือกตาํบลท่ีมีพื้นท่ีป่าชายเลนและประชาชนเก่ียวขอ้งกบัป่าชายเลน จาํนวน 3 ตาํบล  คือ 
1)  ตาํบลดอนทราย อาํเภอไมแ้ก่น จาํนวน 30 คน วนัท่ี 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น.     
2)  ตาํบลบางตาวา อาํเภอหนองจิก จาํนวน 30 คน วนัท่ี 10 เมษายน 2558 เวลา 013.30 – 15.30 น.   
3)  ตาํบลแหลมโพธ์ิ  อาํเภอยะหร่ิง จาํนวน 30 คน วนัท่ี 24 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น. 
โดยกาํหนดผูเ้ขา้ร่วมคือแกนนาํชุมชนและประชาชนในทอ้งถ่ิน  
 
4.  การนําเสนอข้อเนือ้หาและสารสนเทศที่พฒันา    
 4.1  ประสานงานกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพ้ืนท่ีท่ีไดเ้ลือก โดยนาํหนงัสือจาก
ภาควิชาไปติดต่อเพื่อกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ี เพื่อจดักิจกรรมและขอความร่วมมือจากองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลใหป้ระสานกบัแกนนาํและประชาชนในเพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรม 
      4.2  การนาํเสนอขอ้มูลพื้นท่ีป่าชายเลนและผลการการเปล่ียนแปลง ทั้ง 2 ช่วงเวลา คือ ในปี 
พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2552  และมีการจาํแนกขอ้มูลตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ของบริเวณ
พื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานีโดยนาํเสนอใน 2 ลกัษณะ คือ 
                   4.2.1  นาํเสนอสารสนเทศผา่นเวบ็ไซตเ์พื่อเป็นการเพ่ิมช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูล
สาํหรับผูท่ี้สนใจศึกษา 
                  4.2.2  นาํเสนอต่อชุมชนเพื่อส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศท่ีพฒันาและขอ้มูล
เน้ือหาความสาํคญั ประโยชน์ของป่าชายเลน สาเหตุและปริมาณการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชาย
เลนต่อแกนนาํชุมชน โดยเลือกตาํบลท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 3 ตาํบล  ในตาํบลดงัต่อไปน้ี 
          1)  ตาํบลดอนทราย อาํเภอไมแ้ก่น 
      นาํเสนอต่อแกนนาํชุมชนในพ้ืนท่ี โดยการแสดงขอ้มูล ความสาํคญัและ
ลกัษณะพ้ืนท่ีป่าชายเลนและลกัษณะการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ในปี พ.ศ.2543 – 2552 พื้นท่ีป่าชายเลนในปัจจุบนัและแนวโนม้ของพื้นท่ีป่าชายเลนในอนาคต โดย
นาํเสนอขอ้มูลทั้งท่ีเป็นเน้ือหาและผา่นเวบ็ไซต ์ณ ท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนทราย 
โดยมีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ชาวบา้น ครูและพ่ีเล้ียงเดก็ 
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมรวมจาํนวน 20 คน 
          2)  ตาํบลบางตาวา อาํเภอหนองจิก 
                 นาํเสนอต่อแกนนาํชุมชนในพ้ืนท่ี โดยการแสดงขอ้มูล ความสาํคญัและลกัษณะ
พื้นท่ีป่าชายเลนและลกัษณะการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.





ขอ้มูลทั้งท่ีเป็นเน้ือหาและรูปภาพ ณ โรงเรียนบา้นปากบางตาวา โดยมีนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล อาสาสมคัรหมู่บ้าน 
ชาวบา้น ครูและพ่ีเล้ียงเดก็ ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมรวมจาํนวน 25 คน 
          3)  ตาํบลแหลมโพธ์ิ อาํเภอยะหร่ิง   
                 นาํเสนอต่อแกนนาํชุมชนในพ้ืนท่ี โดยการแสดงขอ้มูล ความสาํคญัและลกัษณะ
พื้นท่ีป่าชายเลนและลกัษณะการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.
2543 – 2552 พื้นท่ีป่าชายเลนในปัจจุบนัและแนวโนม้ของพื้นท่ีป่าชายเลนในอนาคต โดยนาํเสนอ
ขอ้มูลทั้งท่ีเป็นเน้ือหาและรูปภาพ ณ ท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมโพธ์ิ โดยมีนายก
องค์การบริหารส่วนตาํบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล  
ชาวบา้น ครูและพ่ีเล้ียงเดก็ ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมรวมจาํนวน 29 คน 
 
5.  การประเมินความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
 การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใชเ้คร่ืองมือในการประเมินดงัน้ี 
 5.1  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการนาํเสนอสารสนเทศการ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใชแ้บบทดสอบมาตราวดั
ของลิเคิอร์ท (Likert’s Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด โดยผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของตนเองจากการเขา้ร่วมกิจกรรมในแต่ละดา้น คือ 1) ดา้นวิทยากร 
2) ดา้นสถานท่ีและระยะเวลา 3) ดา้นความรู้ความเขา้ใจเน้ือหา  4) การนาํความรู้ไปใชแ้ละเผยแพร่  
 5.2  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยใชก้ารประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยกาํหนดค่าระดบัความเหมาะสมแต่ละระดบัคะแนนและความหมายดงัน้ี (ชิดชนก       
เชิงเชาว,์ 2550)  
 
  ระดบั 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  
  ระดบั 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมาก  
  ระดบั 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  
  ระดบั 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย  








           เกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจกาํหนดค่าของคะแนนเฉล่ียออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี  
 
  ค่าเฉล่ียระดบั 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
  ค่าเฉล่ียระดบั 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก  
  ค่าเฉล่ียระดบั 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง  
  ค่าเฉล่ียระดบั 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจนอ้ย  
  ค่าเฉล่ียระดบั 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
 5.3  การหาค่าเฉล่ีย 
    
                เม่ือ         แทน คะแนนเฉล่ีย 
                  ∑ܺ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                  n         แทน จาํนวนคะแนนทั้งหมด  
 
 5.4  การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
       
    เม่ือ    S.D. คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     แทน ขอ้มูลหรือคะแนนเฉล่ีย 
      X   แทน ขอ้มูลหรือคะแนนแต่ละตวั 














 1.  การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2552 
 2.  การจดัการสารสนเทศการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี 
ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2552 และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าชายเลน  
 3.  การส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าชายเลน
จงัหวดัปัตตานีท่ีพฒันาข้ึน 
 ขอบข่ายของผลการวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัทั้ง 3 ขอ้ ขา้งตน้ จาํแนกตามผลการศึกษา 
5 ประเด็น คือ 1) การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลนในจงัหวดัปัตตานี  2) การเปล่ียนแปลงพื้นท่ี     
ป่าชายเลนจาํแนกตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 3) สารสนเทศการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี      
ป่าชายเลน 4) แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี 5)การส่งเสริมการใช้




 ผลการศึกษาพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2552 พบว่า พื้นท่ีป่าชาย
เลนในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 26,140.06 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มี
พื้นท่ีป่าชายเลน 21,897.81 ไร่ ลดลงจากปี พ.ศ. 2543 จาํนวน 4,242.25 ไร่ โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคญั คือ มีปริมาณพ้ืนท่ีป่าชายเลนเพิ่มข้ึนในตาํบลตนัหยงลุโละ จาํนวน 21.11 ไร่  และ          
ตาํบลบางตาวา จาํนวน 24.11 ไร่ แต่ในภาพรวมอาํเภอหนองจิกมีพื้นท่ีป่าชายเลนมากท่ีสุด คือ 






ตาราง 5 ปริมาณพ้ืนท่ีป่าชายเลนจาํแนกตามอาํเภอและตาํบล ปี พ.ศ.2543 ถึง ปี พ.ศ.2552 
 (หน่วย : ไร่) 
อาํเภอ ตาํบล พ.ศ.2543 พ.ศ.2552 เพิ่มข้ึน/ลดลง 
เมือง 
ตนัหยงลุโละ 19.45 40.57 21.11 
บานา 240.59 122.85 - 117.74 
บาราโหม 46.00 36.13 - 9.88 
รูสะมิแล 225.33 182.40 - 42.94 
รวม 531.38 381.94 - 149.44 
ไมแ้ก่น 
ดอนทราย 507.98 418.08 - 89.90 
ไทรทอง 1,189.76 845.08 - 344.68 
ไมแ้ก่น 372.93 23.58 - 349.36 
รวม 2,070.67 1,286.73 - 783.93 
ยะหร่ิง 
ตะโละกาโปร์ 2,158.17 2,106.44 - 51.74 
บางปู 4,163.98 4,082.69 - 81.30 
ยามู 897.07 791.61 - 105.46 
หนองแรต 308.12 155.36 - 152.76 
แหลมโพธ์ิ 1,084.69 893.28 - 191.41 
รวม 8,612.03 8,029.38 - 582.65 
สายบุรี 
ตะลุบนั 572.91 544.61 - 28.31 
บางเก่า 16.33 0 - 16.33 
ปะเสยะวอ 578.00 152.50 - 425.51 
รวม 1,167.25 697.10 - 470.15 
หนองจิก 
ท่ากาํชาํ 5,496.70 4,560.36 - 936.34 
บางเขา 7,795.06 6,451.21 - 1,343.85 
บางตาวา 466.97 491.08 24.11 
รวม 13,758.73 11,502.66 - 2,256.07 






แผนภูมิ 1 การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าชายเลนตามอาํเภอในจงัหวดัปัตตานี ปี พ.ศ.2543–2552 
 
จากการศึกษาขอ้มูลการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลนสามารถจาํแนกตามอาํเภอท่ีมีพื้นท่ีป่า
ชายเลน จาํนวน 5 อาํเภอ คือ อาํเภอเมือง อาํเภอไมแ้ก่น อาํเภอยะหร่ิง อาํเภอสายบุรี และอาํเภอ
หนองจิก โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.  อาํเภอเมือง  
 ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 531.38 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 381.94 
ไร่ ซ่ึงมีพื้นท่ีลดลงจากปี พ.ศ. 2543 จาํนวน 149.44 ไร่ โดยสามารแยกตามรายตาํบลท่ีมีพื้นท่ีป่าชาย
เลน จาํนวน 4 ตาํบล คือ ตาํบลตนัหยงลุโละ ตาํบลบานา ตาํบลบาราโหม และตาํบลรูสะมิแล ซ่ึงใน
เขตตาํบลตนัหยงลุโละ ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 19.45 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่า
ชายเลน 40.57ไร่ มีปริมาณของพื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2543 จาํนวน 21.11 ไร่ ในเขต
ตาํบลบานา ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 240.59 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 
122.85 ไร่ มีปริมาณของพื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ.2543 จาํนวน 117.74 ไร่ ในเขตตาํบลบารา
















มีปริมาณของพื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ.2543 จาํนวน 9.88 ไร่ และในเขตตาํบลรูสะมิแล ในปี 
พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 225.33 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 182.40 ไร่ มีปริมาณ
ของพ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ.2543 จาํนวน 42.94 ไร่ 
2.  อาํเภอไมแ้ก่น  
 ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 2,070.67 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 
1,286.73 ไร่ ซ่ึงมีพื้นท่ีลดลงจากปี พ.ศ. 2543 จาํนวน 783.93 ไร่ โดยสามารแยกตามรายตาํบลท่ีมี
พื้นท่ีป่าชายเลน จาํนวน 3 ตาํบล คือ ตาํบลดอนทราย ตาํบลไทรทอง และตาํบลไมแ้ก่น ซ่ึงในเขต
ตาํบลดอนทราย ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 507.98 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 
418.08 ไร่มีปริมาณของพ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ.2543 จาํนวน 89.90 ไร่ ในเขตตาํบลไทร
ทอง ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 1,189.76 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 845.08 
ไร่มีปริมาณของพ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ.2543 จาํนวน 344.68 ไร่ ในเขตตาํบลไมแ้ก่น ในปี 
พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 372.93 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 23.58 ไร่ มีปริมาณ
ของพ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ.2543 จาํนวน 349.36 ไร่ 
3.  อาํเภอยะหร่ิง  
 ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 8,612.03 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 
8,029.38 ไร่ ซ่ึงมีพื้นท่ีลดลงจากปี พ.ศ. 2543 จาํนวน 582.65 ไร่ โดยสามารแยกตามรายตาํบลท่ีมี
พื้นท่ีป่าชายเลน จาํนวน 5 ตาํบล คือ ตาํบลตะโละกาโปร์ ตาํบลตาํบลบางปู ตาํบลยามู ตาํบลหนอง
แรต และตาํบลแหลมโพธ์ิ ซ่ึงในเขตตาํบลตะโละกาโปร์ ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 2,158.17 
ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 2,106.44 ไร่ มีปริมาณของพื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี 
พ.ศ.2543 จาํนวน 51.74 ไร่ ในเขตตาํบลบางปู ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 4,163.98 ไร่ และ
ในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 4,082.69 ไร่ มีปริมาณของพื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ.2543 
จาํนวน 81.30 ไร่ ในเขตตาํบลยามู ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 897.07 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 
มีพื้นท่ีป่าชายเลน 791.61 ไร่ มีปริมาณของพ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ.2543 จาํนวน 105.46 ไร่ 
ในเขตตาํบลหนองแรต ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 308.12 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่า





ตาํบลแหลมโพธ์ิ ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 1,084 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 
893.28 ไร่ มีปริมาณของพื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ.2543 จาํนวน 191.41 ไร่ 
4.  อาํเภอสายบุรี  
 ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 1,167.25 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 
697.10 ไร่ ซ่ึงมีพื้นท่ีลดลงจากปี พ.ศ. 2543 จาํนวน 470.15 ไร่ โดยสามารแยกตามรายตาํบลท่ีมี
พื้นท่ีป่าชายเลน จาํนวน 3 ตาํบล คือ ตาํบลตะลุบนั ตาํบลบางเก่า และตาํบลปะเสยาวอ ซ่ึงในเขต
ตาํบลตะลุบนั ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 572.91 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 
544.61 ไร่ มีปริมาณของพ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ.2543 จาํนวน 42.94 ไร่ ในเขตตาํบลบาง
เก่า ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 16.33 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 0 ไร่ มี
ปริมาณของพื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ.2543 จาํนวน 16.33 ไร่  ในเขตตาํบลปะเสยาวอ ในปี 
พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 578.00 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 152.50 ไร่ มีปริมาณ
ของพ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ.2543 จาํนวน 425.51 ไร่ 
5.  อาํเภอหนองจิก  
 ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 13,158.73ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 
11,502.66 ไร่ ซ่ึงมีพื้นท่ีลดลงจากปี พ.ศ. 2543 จาํนวน 2,256.07 ไร่ โดยสามารแยกตามรายตาํบลท่ี
มีพื้นท่ีป่าชายเลน จาํนวน 3 ตาํบล คือ ตาํบลท่ากาํชาํ ตาํบลบางเขา และตาํบลบางตาวา ซ่ึงในเขต
ตาํบลท่ากาํชาํ ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 5,496.70 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 
4,560.36 ไร่ มีปริมาณของพ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ.2543 จาํนวน 936.34 ไร่  ในเขตตาํบล
บางเขา ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 7,795.06 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 
6,451.21 ไร่ มีปริมาณของพ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ.2543 จาํนวน 1,343.85 ไร่ ในเขตตาํบล
บางตาวา ในปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 466.97 ไร่ และในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 491.08 












ชายเลนในปี พ.ศ.2543 ไปสู่ปี พ.ศ.2552 พบว่ามีการเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่ อยู ่3 แบบ คือ ป่าชาย
เลนเปล่ียนเป็นเกษตรกรรม ป่าชายเลนเปล่ียนเป็นนากุง้ และป่าชายเลนเปล่ียนเป็นนาเกลือ ส่วน
สาเหตุการเปล่ียนแปลงนั้นจะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะสภาพของพ้ืนท่ีและการประกอบ
อาชีพของประชาชนในแต่ละพื้นท่ีซ่ึงไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์จาํแนกตามอาํเภอและตาํบลดงัน้ี 
1.  อาํเภอเมือง 
 พื้นท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในอาํเภอเมืองมีจาํนวน 4 ตาํบล คือ 1) ตาํบลตนัหยงลุโละ      
2) ตาํบลบานา 3) ตาํบลบาราโหม 4) ตาํบลรูสะมิแล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ตาราง 6 การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จากปี พ.ศ.2543 -   
 2552 ในพื้นท่ีอาํเภอเมือง 











บาราโหม ป่าชายเลน--->เกษตรกรรม 11.36 
ป่าชายเลน--->ป่าชายเลน 33.19 
รูสะมิแล ป่าชายเลน--->เกษตรกรรม 46.03 
ป่าชายเลน--->ป่าชายเลน 179.31 
 
 1.1  ตาํบลตนัหยงลุโละ 






เลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตร 1.60 ไร่ มีพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นนาเกลือ 3.63 ไร่ มีพื้นท่ีท่ียงัคง
สภาพเป็นป่าชายเลน 9.27 ไร่ 
 1.2  ตาํบลบานา 
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์พื้นท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลบานา ในปี พ.ศ.2552 พบว่ามีพื้นท่ี
ป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตร 121.58 ไร่ มีพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นนาเกลือ 11.47 ไร่ มีพื้นท่ี
ท่ียงัคงสภาพเป็นป่าชายเลน 91.30 ไร่ 
 1.3  ตาํบลบาราโหม 
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์พื้นท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลบาราโหม ในปี พ.ศ.2552 พบว่ามี
พื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตร 11.36 ไร่ มีพื้นท่ีเป็นนาเกลือ 30.75 ไร่ มีพื้นท่ีท่ียงัคงสภาพ
เป็นป่าชายเลน 33.19 ไร่  
 1.4 ตาํบลรูสะมิแล  
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์พื้นท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลบาราโหม ในปี พ.ศ.2552 พบว่ามี
















      พื้นท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในอาํเภอไมแ้ก่นมีจาํนวน 3 ตาํบล คือ 1) ตาํบลดอนทราย 
2) ตาํบลไทรทอง 3) ตาํบลไมแ้ก่น  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ตาราง 7 การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จากปี พ.ศ.2543 -   
 2552 ในพื้นท่ีอาํเภอไมแ้ก่น 












ไมแ้ก่น ป่าชายเลน--->เกษตรกรรม 316.73 
ป่าชายเลน--->ป่าชายเลน 23.58 
  
 2.1  ตาํบลดอนทราย  
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์พื้นท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลดอนทราย ในปี พ.ศ.2552 พบว่ามี
พื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตร 57.70 ไร่ พบว่ามีพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีท้ิงร้าง 
3.43 ไร่ มีพื้นท่ีท่ียงัคงสภาพเป็นป่าชายเลน 418.08 ไร่  
 2.2  ตาํบลไทรทอง 
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์พื้นท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลไทรทอง ในปี พ.ศ.2552 พบว่ามี
พื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตร 266.10 ไร่ มีพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีท้ิงร้าง 13.98 






 2.3  ตาํบลไมแ้ก่น  
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์พื้นท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลไมแ้ก่น ในปี พ.ศ.2552 พบว่ามี
พื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตร 316.73 ไร่ มีพื้นท่ีท่ียงัคงสภาพเป็นป่าชายเลน 23.58 ไร่ 
3. อาํเภอยะหร่ิง 
  พื้นท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในอาํเภอยะหร่ิง มีจาํนวน 5 ตาํบล คือ 1) ตาํบลตะโละกาโปร์ 
2) ตาํบลบางปู 3) ตาํบลยามู 4) หนองแรต 5) ตาํบลแหลมโพธ์ิ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ตาราง 8 การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จากปี พ.ศ.2543 -   
 2552 ในพื้นท่ีอาํเภอยะหร่ิง 

































 3.1  ตาํบลตะโละกาโปร์ 
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์พื้นท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลตะโละกาโปร์ ในปี พ.ศ.2552 พบว่า
มีพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตร 166.08 ไร่ มีพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นนากุง้ 4.62 ไร่  มี
พื้นท่ีท่ียงัคงสภาพเป็นป่าชายเลน 1,930.06 ไร่ มีพื้นท่ีท้ิงร้างเปล่ียนเป็นป่าชายเลน 27.22 ไร่ 
 3.2  ตาํบลบางปู 
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์พื้นท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลบางปู ในปี พ.ศ.2552 พบว่ามีพื้นท่ี
ป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตร 178.86 ไร่ มีพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นนากุง้ 3.20 ไร่ มีพื้นท่ีที่
ยงัคงสภาพเป็นป่าชายเลน 3,767.53 ไร่  
    3.3  ตาํบลยามู 
จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์พื้นท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลยามู ในปี พ.ศ.2552 พบว่ามีพื้นท่ีป่า
ชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตร 110.07 ไร่ มีพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นนากุง้ 113.95 ไร่ มีพื้นท่ีท่ี
ยงัคงสภาพเป็นป่าชายเลน 617.08 ไร่ มีพื้นท่ีท้ิงร้างเปล่ียนเป็นป่าชายเลน 51.01 ไร่ 
 3.4  ตาํบลหนองแรต 
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์พื้นท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลหนองแรต ในปี พ.ศ.2552 พบว่ามี
พื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตร 105.31 ไร่ มีพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นนากุง้ 4.50 ไร่ มี
พื้นท่ีท่ียงัคงสภาพเป็นป่าชายเลน 150.39 ไร่ 
3.5  ตาํบลแหลมโพธ์ิ 
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์พื้นท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลแหลมโพธ์ิ ในปี พ.ศ.2552 พบว่ามี
พื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตร 198.85 ไร่ มีพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นนากุง้ 3.26 ไร่ มี






4.  อาํเภอสายบุรี 
      มีพื้นท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนจาํนวน 3 ตาํบล คือ 1) ตาํบลตะลุบนั 2) ตาํบลบางเก่า      
3) ตาํบลปะเสยาวอ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ตาราง 9 การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จากปี พ.ศ.2543 -   
 2552 ในพื้นท่ีอาํเภอสายบุรี 
ตาํบล ลกัษณะการเปล่ียนแปลง พื้นท่ี(หน่วย : ไร่) 
ตะลุบนั ป่าชายเลน--->เกษตรกรรม 15.14 
ป่าชายเลน--->ป่าชายเลน 544.61 







 4.1  ตาํบลตะลุบนั 
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์พื้นท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลตะลุบนั ในปี พ.ศ.2552 พบว่ามี
พื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตร 15.14 ไร่ ไร่ มีพื้นท่ีท่ียงัคงสภาพเป็นป่าชายเลน544.61 ไร่ 
 4.2  ตาํบลบางเก่า และ ตาํบลปะเสยาวอ  
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพ้ืนท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลปะเสยาวอ 
ในปี พ.ศ.2552 พบว่ามีพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตร 373.01 มีพื้นท่ีท่ียงัคงสภาพเป็นป่า
ชายเลน 152.50 ไร่ มีพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีท้ิงร้าง 39.24ไร่ และในตาํบลบางเก่าพบว่ามี








5.  อาํเภอหนองจิก  
           มีพื้นท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนจาํนวน 3 ตาํบล คือ 1) ตาํบลท่ากาํชาํ 2) ตาํบลบางเขา     
3) ตาํบลบางตาวา  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ตาราง 10 การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จากปี พ.ศ.2543 -   
   2552 ในพื้นท่ีอาํเภอหนองจิก 




















 5.1  ตาํบลท่ากาํชาํ 
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลท่ากาํชาํใน
ปี พ.ศ.2552 พบว่ามีพื้นท่ีท่ียงัคงสภาพเป็นป่าชายเลน 4,021.42 ไร่ มีพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นป่า









 5.2  ตาํบลบางเขา 
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลบางเขา ใน
ปี พ.ศ.2552 พบว่ามีพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นเกษตร 1,724.37 ไร่ มีพื้นท่ีนากุง้ เปล่ียนเป็นป่าชาย
เลน114.58 ไร่ มีพื้นท่ีท่ียงัคงสภาพเป็นป่าชายเลน 6,047.68 ไร่ มีพื้นท่ีเลนงอก เปล่ียนเป็นป่าชาย
เลน 2.18 ไร่ 
 5.3  ตาํบลบางตาวา 
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2552 สามารถวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในตาํบลบางตาวา  
ในปี พ.ศ.2552 พบวา่มีพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตร 30.74 ไร่ มีพื้นท่ีท่ียงัคงสภาพเป็นป่า
ชายเลน 435.41 ไร่ มีพื้นท่ีป่าพรุเปล่ียนเป็นป่าชายเลน 44.62 ไร่ มีพื้นท่ีเลนงอก เปล่ียนเป็นป่าชาย
เลน 4.22 ไร่ 
 การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีจากสภาพเดิมท่ีเป็นป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานีระหว่างปี พ.ศ.
25543 - 2552  สามารถสรุปสาเหตุและลกัษณะการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีได ้5 ลกัษณะ คือ 1) ป่า
ชายเลนเปล่ียนเป็นเกษตรกรรม 5,056.46 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95.89 ของการเปล่ียนแปลง 2) ป่าชาย
เลนเปล่ียนเป็นนากุง้ 168.77 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.20 ของการเปล่ียนแปลง 3) ป่าชายเลนเปล่ียนเป็น
นาเกลือ 15.10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของการเปล่ียนแปลง 4) ป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีท้ิงร้าง 
17.41 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของการเปล่ียนแปลง 5) ป่าชายเลนเปล่ียนเป็นป่าพรุ 15.54 ไร่ คิดเป็น















ประโยชน์ท่ีดินในช่วงเวลาท่ีศึกษาโดยผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงไดท้าง  http://air.samilahosting.net/ เม่ือ
เขา้แลว้ผูส้ามารถใชเ้มาส์เพื่อเลือกเมนูท่ีไดน้าํเสนอไวซ่ึ้งมีจาํนวน 5 รายการ คือ 1)  การใช้
ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2543  2)  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2552  3)  การเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552  4)  พื้นท่ีป่าสงวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าชายเลน   5)  พื้นท่ีท่ีมี
สภาพเป็นป่าชายเลนในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2543  
 ในการใชง้านเม่ือเลือกเมนูแลว้จะเห็นว่ามีรูปพื้นท่ีโดยแบ่งเป็นสีของ Polygon ท่ีแตกต่าง
กนัตามลกัษณะสภาพของพ้ืนท่ี ดงัภาพประกอบ 27  และเม่ือนาํเมา้ส์คลิกเลือกก็จะสามารถแสดง
ขอ้มูลปริมาณพ้ืนท่ี ตาํบล อาํเภอ และขอ้มูลลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ. 2543 ของ
ตาํแหน่งท่ีไดเ้ลือก  ดงัภาพประกอบ 28  โดยมีเคร่ืองมือช่วยในการใชง้าน คือสามารถทาํการย่อ 











ภาพประกอบ 27 ผลลพัธ์จากเมนูการใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2543 
 
 
ภาพประกอบ 28 ผลลพัธ์การโตต้อบการใชง้านสารสนเทศการใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2543  
 
2.  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2552  
 ในการใชง้านเม่ือเลือกเมนูแลว้จะเห็นว่ามีรูปพื้นท่ีโดยแบ่งเป็นสีของ Polygon ท่ีแตกต่าง
กนัตามลกัษณะสภาพของพื้นท่ี  ดงัภาพประกอบ 29  และเม่ือนาํเมา้ส์คลิกเลือกก็จะสามารถแสดง






ตาํแหน่งท่ีไดเ้ลือก  ดงัภาพประกอบ 30   โดยมีเคร่ืองมือช่วยในการใชง้าน คือสามารถทาํการย่อ 




ใชเ้หมือนใน Google Map  
 
 








ภาพประกอบ 30 ผลลพัธ์การโตต้อบการใชง้านสารสนเทศการใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2552  
 
3.  การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552  
 ในการใชง้านเม่ือเลือกเมนูแลว้จะเห็นว่ามีรูปพื้นท่ีโดยแบ่งเป็นสีของ Polygon ท่ีแตกต่าง
กนัตามลกัษณะสภาพของพื้นท่ี  ดงัภาพประกอบ 31  และเม่ือนาํเมา้ส์คลิกเลือกก็จะสามารถแสดง
ขอ้มูลปริมาณพ้ืนท่ี ตาํบล อาํเภอ และขอ้มูลการเปล่ียนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ. 2543 ไปสู่ปี 
พ.ศ.2552 วา่ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะใด ในตาํแหน่งท่ีไดเ้ลือก  ดงัภาพประกอบ 32  โดย
มีเคร่ืองมือช่วยในการใชง้าน คือสามารถทาํการยอ่ (Zoom Out) โดยการกดเคร่ืองหมาย ( - )  ทาํการ
ขยาย (Zoom In) โดยการกดเคร่ืองหมาย ( + )  และ เล่ือนดูภาพดาวเทียมโดยการกดเมา้ส์คา้งแลว้
เล่ือนข้ึน-ลง เล่ือนซา้ย-ขวา หรือกดเล่ือนดว้ยลูกศรจากเมนูดา้นซา้ยมือจากหนา้จอไดต้ามตอ้งการ 
และสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลวา่ตอ้งการดูเป็นแบบแผนท่ีหรือแบบภาพดาวเทียมจากเมนูท่ี







ภาพประกอบ 31 ผลลพัธ์จากเมนูการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552 
 
 
ภาพประกอบ 32 ผลลพัธ์การโตต้อบการใชง้านสารสนเทศการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 








4.  พื้นท่ีป่าสงวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าชายเลน   
 ในการใชง้านเม่ือเลือกเมนูแลว้จะเห็นว่ามีรูปพื้นท่ีโดยแบ่งเป็นสีของ Polygon ท่ีแตกต่าง
กนัตามลกัษณะสภาพของพื้นท่ี  ดงัภาพประกอบ 33  และเม่ือนาํเมา้ส์คลิกเลือกก็จะสามารถแสดง
ขอ้มูลปริมาณพื้นท่ี ตาํบล อาํเภอ และขอ้มูลพื้นท่ีป่าสงวนในตาํแหน่งท่ีไดเ้ลือก  ดงัภาพประกอบ 
34   โดยมีเคร่ืองมือช่วยในการใชง้าน คือสามารถทาํการย่อ (Zoom Out) โดยการกดเคร่ืองหมาย      
( - )  ทาํการขยาย (Zoom In) โดยการกดเคร่ืองหมาย ( + )  และ เล่ือนดูภาพดาวเทียมโดยการกด
เมา้ส์คา้งแลว้เล่ือนข้ึน-ลง เล่ือนซา้ย-ขวา หรือกดเล่ือนดว้ยลูกศรจากเมนูดา้นซา้ยมือจากหนา้จอได้
ตามตอ้งการ และสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลว่าตอ้งการดูเป็นแบบแผนท่ีหรือแบบภาพ
ดาวเทียมจากเมนูท่ีมุมขวามือดา้นบนของหนา้จอ ซ่ึงเป็นลกัษณะการใชเ้หมือนใน Google Map  
 
 








ภาพประกอบ 34 ผลลพัธ์การโตต้อบการใชง้านสารสนเทศพื้นท่ีป่าสงวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าชายเลน  
 
5.  พื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 
 ในการใชง้านเม่ือเลือกเมนูแลว้จะเห็นว่ามีรูปพื้นท่ีโดยแบ่งเป็นสีของ Polygon ท่ีแตกต่าง
กนัตามลกัษณะสภาพของพื้นท่ี  ดงัภาพประกอบ 35  และเม่ือนาํเมา้ส์คลิกเลือกก็จะสามารถแสดง
ขอ้มูลปริมาณพ้ืนท่ี ตาํบล อาํเภอ และขอ้มูลพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในบริเวณท่ีได้เลือก       
ดงัภาพประกอบ 36  โดยมีเคร่ืองมือช่วยในการใชง้าน คือสามารถทาํการยอ่ (Zoom Out) โดยการ
กดเคร่ืองหมาย ( - )  ทาํการขยาย (Zoom In) โดยการกดเคร่ืองหมาย ( + )  และ เล่ือนดูภาพดาวเทียม
โดยการกดเมา้ส์คา้งแลว้เล่ือนข้ึน-ลง เล่ือนซา้ย-ขวา หรือกดเล่ือนดว้ยลูกศรจากเมนูดา้นซา้ยมือจาก
หนา้จอไดต้ามตอ้งการ และสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลว่าตอ้งการดูเป็นแบบแผนท่ีหรือแบบ






ภาพประกอบ 35 ผลลพัธ์จากเมนูพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 
 
 
ภาพประกอบ 36 ผลลพัธ์การโตต้อบการใชง้านสารสนเทศพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในปัจจุบนั 













ตาราง 11 ผลการเปล่ียนแปลงปริมาณพ้ืนท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานีจากปี พ.ศ.2543 พ.ศ.2553 และ 
   พ.ศ. 2558 
อาํเภอ ตาํบล พ.ศ.2543 พ.ศ.2552 พ.ศ.2543 - 2552  พ.ศ.2558  พ.ศ.2552 - 2558 เพ่ิมข้ึน/ลดลง เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
เมือง 
ตนัหยงลุโละ 19.45 40.57 21.11 40.57 0 
บานา 240.59 122.85 -117.74 81.34 -41.51 
บาราโหม 46 36.13 -9.88 0 -36.13 
รูสะมิแล 225.33 182.4 -42.94 171.31 -11.09 
รวม 531.38 381.94 -149.44 293.22 -88.72 
ไมแ้ก่น 
ดอนทราย 507.98 418.08 -89.9 393.01 -25.07 
ไทรทอง 1,189.76 845.08 -344.68 688.15 -156.93 
ไมแ้ก่น 372.93 23.58 -349.36 0 -23.58 
รวม 2,070.67 1,286.73 -783.93 1,081.15 -205.58 
ยะหร่ิง 
ตะโละกาโปร์ 2,158.17 2,106.44 -51.74 1,778.59 -327.85 
บางปู 4,163.98 4,082.69 -81.3 4,082.69 0.00 
ยามู 897.07 791.61 -105.46 763.55 -28.06 
หนองแรต 308.12 155.36 -152.76 131.89 -23.47 
แหลมโพธ์ิ 1,084.69 893.28 -191.41 842.25 -51.03 
รวม 8,612.03 8,029.38 -582.65 7,598.98 -430.40 
      





อาํเภอ ตาํบล พ.ศ.2543 พ.ศ.2552 พ.ศ.2543 - 2552  พ.ศ.2558  พ.ศ.2552 - 2558 เพ่ิมข้ึน/ลดลง เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
สายบุรี 
ตะลุบนั 572.91 544.61 -28.31 441.01 -103.60 
บางเก่า 16.33 0 -16.33 0 0.00 
ปะเสยะวอ 578 152.5 -425.51 143.44 -9.06 
รวม 1,167.25 697.1 -470.15 584.46 -112.64 
หนองจิก 
ท่ากาํชาํ 5,496.70 4,560.36 -936.34 3,533.40 -1026.96 
บางเขา 7,795.06 6,451.21 -1,343.85 4,274.52 -2176.69 
บางตาวา 466.97 491.08 24.11 482.16 -8.92 
รวม 13,758.73 11,502.66 -2,256.07 8,290.08 -3,212.58 
รวมทั้งจงัหวดั 26,140.06 21,897.81 -4,242.25 17,847.88 -4,049.93 
 





















1.  พืน้ทีท่ีม่ีสภาพเป็นป่าชายเลนในปัจจุบนั 
 จากผลการศึกษาขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth การลงพื้นท่ีภาคสนามโดยการ
สงัเกตและสอบถามจากประชาชนในทอ้งถ่ิน สามารถวิเคราะห์พื้นท่ีป่าชายเลนใน 5 อาํเภอ  คือ      
1) อาํเภอเมือง 2) อาํเภอไมแ้ก่น 3) อาํเภอยะหร่ิง 4) อาํเภอสายบุรี 5) อาํเภอหนองจิก พื้นท่ีท่ีมีสภาพ
เป็นป่าชายเลนในปัจจุบนั ดงัภาพประกอบ 37 และ ตาราง 11 
 
ภาพประกอบ 37 ปริมาณพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี ปี พ.ศ.2558 
 
 อาํเภอเมืองมีพื้นท่ีท่ีเป็นป่าชายเลน 293.22 ไร่ มีพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนใน 3 ตาํบล 
คือ ตาํบลตนัหยงลุโละ มีพื้นท่ี 40.57 ไร่ ตาํบลบานา มีพื้นท่ี 81.34 ไร่ และตาํบลรูสะมิแล มีพื้นท่ี 
171.31 ไร่  
 อาํเภอไมแ้ก่นมีพื้นท่ีท่ีเป็นป่าชายเลน 1,081.15 ไร่ มีพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนใน 2 
ตาํบล คือ ตาํบลดอนทรายมีพื้นท่ี 393.01 ไร่ และตาํบลไทรทอง มีพื้นท่ี 688.15 ไร่ 
 อาํเภอยะหร่ิงมีพื้นท่ีท่ีเป็นป่าชายเลน 7,598.98 ไร่ มีพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนใน 5 
ตาํบล คือ ตาํบลตะโละกาโปร์ มีพื้นท่ี 1,778.59ไร่ ตาํบลบางปู มีพื้นท่ี 4,082.69 ไร่ ตาํบลยามู มี





 อาํเภอสายบุรีมีพื้นท่ีท่ีเป็นป่าชายเลน 584.46 ไร่  มีพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนใน           
2 ตาํบล คือ ตาํบลตะลุบนั มีพื้นท่ี 441.01 ไร่ และตาํบลปะเสยาวอ มีพื้นท่ี 143.44 ไร่ 
 อาํเภอหนองจิกมีพื้นท่ีท่ีเป็นป่าชายเลน 17,847.88 ไร่ มีพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนใน    
3 ตาํบล คือ ตาํบลท่ากาํชาํ มีพื้นท่ี 3,533.40 ไร่ ตาํบลบางเขา มีพื้นท่ี 4,274.52 ไร่ และตาํบลบางตา
วา มีพื้นท่ี 482.16 ไร่ 
 จากการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บภาพถ่ายจากภาคพื้นดินในพ้ืนท่ีท่ียงัคงมีสภาพเป็นป่าชายเลนใน
ปัจจุบนัพบว่าในพื้นท่ีท่ีไม่ใช่เขตป่าสงวนนั้น มีไมโ้กงกาง ไมแ้สม และไมอ่ื้นๆ ข้ึนอยูต่ามบริเวณ
ริมนํ้ าและบริเวณพื้นท่ีท่ีชุ่มนํ้ าและมีนํ้ าขงัในบางพื้นท่ี และในบริเวณท่ีเป็นป่าสงวนนั้นหน่วยงาน
ของรัฐไดมี้การขุดคูแพรก  เพื่อใชเ้ป็นแนวป้องกนัการบุกรุกพื้นท่ีป่าชายเลนใน อาํเภอหนองจิก 
และอาํเภอยะหร่ิง ดงัภาพประกอบ 38 
   
ภาพประกอบ 38 ลกัษณะคูแพรกท่ีมีการขดุทาํแนวป้อนกนัการบุกรุกพื้นท่ี 
  
 จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีประจาํสถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 39 จงัหวดัปัตตานี 
พบว่าในปัจจุบนัในพ้ืนท่ีป่าสงวนนั้นได้มีปลูกป่าเต็มพื้นท่ีแลว้และได้มีการดูแลโดยการออก











ป่าชายเลนในพื้นท่ีโดยมีการจบัหา กุง้ ปู หอยและปลาเพ่ือนาํไปขาย จึงส่งผลทาํให้การดูแลสภาพ
พื้นท่ีป่าชายเลนของคนในชุมชนมีลาํบากข้ึน (มะสุกรี มะสะนิงและยโูซะ หะยียโูซะ, 13 มีนาคม 
2558) และจากการสัมภาษณ์แกนนาํชุมชนและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในตาํบลเป้าหมาย 3 ตาํบล คือ     
1) ตาํบลดอนทราย อาํเภอไมแ้ก่น 2) ตาํบลบางตาวา อาํเภอหนองจิก 3) ตาํบลแหลมโพธ์ิ         





ออกเป็น 2 ดา้น คือ 1) ดา้นปริมาณของพ้ืนท่ีป่าชายเลนในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานีจะยงัคงมีปริมาณ 




ยงัคงมีสภาพดีอยู ่แต่ในความเป็นจริงพื้นท่ีบริเวณดา้นในของพื้นป่าดงัภาพประกอบ 39 (ข) มีสภาพ
ไม่สมบูรณ์เหมือนบริเวณท่ีเห็นอยูด่า้นนอกหรือริมนํ้าดงัภาพประกอบ 39 (ก) 
   
(ก)      (ข) 








2.  แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของป่าชายเลน 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีในปี พ.ศ.2543 ถึง ปี พ.ศ.2552 ท่ีไดรั้บมา
จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และจาก







 จากการลงพื้นท่ีในตาํบลเป้าหมาย จาํนวน 3 ตาํบล และไดน้าํเสนอขอ้มูลเน้ือหาและ
สารสนเทศการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีไดพ้ฒันาข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.  เนือ้หาทีนํ่าเสนอเพือ่ส่งเสริมการใช้สารสนเทศการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าชายเลน  
      นาํเสนอเน้ือหาใน 4 ประเดน็หลกัท่ีเก่ียวกบัป่าชายเลน คือ 1) ความหมายของป่าชายเลน 
2) ประโยชน์และความสําคญัของป่าชายเลนดา้นเศรษฐกิจ ดา้นประมง ดา้นส่ิงแวดลอ้มและ       
ดา้นการศึกษา 3) ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานีและสารสนเทศท่ีพฒันา    
4) วิธีการเขา้ถึงและการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าชายเลน 
2.  ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าชายเลน 
      มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใชส้ารสนเทศการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลนโดยใช้
ขอ้มูลจากสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในตาํบลเป้าหมาย 3 ตาํบล 
รวมจาํนวน 74 คน  ไดแ้ก่ 1) ตาํบลดอนทราย อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี โดยเก็บขอ้มูลจาก
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตอบแบบประเมินจาํนวน 20 คน 2) ตาํบลบางตาวา อาํเภอหนองจิก  จงัหวดั
ปัตตานี โดยเก็บขอ้มูลจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตอบแบบประเมินจาํนวน 25 คน 3) ตาํบลแหลมโพธ์ิ 







ตาราง 12  สถานภาพทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและตอบแบบประเมิน 
ตําบล ดอนทราย บางตาวา แหลมโพธ์ิ รวม 
 จํานวน(คน) จํานวน(คน)  จํานวน(คน)  จํานวน  ร้อยละ เพศ 
 ชาย  13 18 8 39 52.70 
  หญิง  7 7 21 35 47.30 
รวม 20 25 29 74 100 
อายุ           
  ตํ่ากวา่ 20 ปี  0 3 3 6 8.11 
  20 – 30 ปี 7 2 3 12 16.22 
  31 – 40 ปี  6 11 16 33 44.59 
  41 – 50 ปี  7 5 6 18 24.32 
  51 ปี ข้ึนไป 0 4 1 5 6.76 
รวม 20 25 29 74 100 








7 31 41.89 
  อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า    3 2 0 5 6.76 
  ปริญญาตรี   9 7 20 36 48.65 
  สูงกวา่ปริญญาตรี   0 0 2 2 2.70 
















ตําบล ดอนทราย บางตาวา แหลมโพธ์ิ รวม 
 จํานวน(คน) จํานวน(คน)  จํานวน(คน)  จํานวน  ร้อยละ บทบาทในชุมชน           
  ชาวบา้น 7 15 16 38 51.35 
  กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น    0 2 0 3 4.05 







5 20 27.03 







8 13 17.57 
รวม 20 25 29 74 100 
  
 จากตาราง 12 พบว่า มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม รวมจาํนวน 74 คน ส่วนใหญ่เป็นผูช้ายจาํนวน    
39 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 และเป็นผูห้ญิงจาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 โดยส่วนใหญ่มีอาย ุ   
31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.59 และรองลงมามีอาย ุ41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.32 ดา้นการศึกษา
พบว่าส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 48.65 รองลงมา
สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 41.89   
ส่วนในดา้นบทบาทในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นจาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 51.35 และ
ลาํดับรองลงมาเป็นแกนนําชุมชน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลจาํนวน 20 คน                 










ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช ้ 
   สารสนเทศการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลน 
รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่า S.D. ความพงึพอใจ 
1.  ดา้นวิทยากร 3.94 0.23 พึงพอใจมาก 
2.  ดา้นสถานท่ี / ระยะเวลา 4.30 0.26 พึงพอใจมาก 
3.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเน้ือหา 4.01 0.42 พึงพอใจมาก 
4.  ดา้นการนาํความรู้ไปใชแ้ละเผยแพร่ 4.00 0.25 พึงพอใจมาก 
เฉลีย่รวม 4.06 0.14 พงึพอใจมาก 
 
 จากตาราง 13  พบว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ มีความพึงพอใจต่อการ
นําเสนอข้อมูลเน้ือหาและสารสนเทศการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี             






สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาการจดัการสารสนเทศการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีดาํเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั         
การอภิปรายผล ปัญหาและอุปสรรค และขอ้เสนอแนะตามลาํดบั ดงัน้ี  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าชายเลนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปัตตานี ในช่วง
ปี พ.ศ. 2543 – 2552 
 2.  เพื่อการจดัการสารสนเทศการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี ในช่วงปี 
พ.ศ. 2543 – 2552 และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าชายเลน 




 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลท่ีจดัเก็บในปี พ.ศ.2543 และ พ.ศ.2552 ท่ีไดรั้บจาก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลพื้นท่ีท่ี
มีสภาพเป็นป่าชายเลนในปี พ.ศ.2558 (ปัจจุบนั) ท่ีไดว้ิเคราะห์โดยใชข้อ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก 
Google Earth ประกอบกบัการลงพ้ืนสํารวจภาคสนามโดยการสังเกตและการสอบถามจาก
ประชาชนในทอ้งถ่ิน แลว้นาํมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางดา้นภูมิศาสตร์ (Arc GIS 10.1) โดยการ
ซอ้นทบัขอ้มูล (Overlay) แบบยเูนียน (Union) 
 การพฒันาสารสนเทศ ผูศึ้กษาได้ทาํการพฒันาสารสนเทศการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ี       
ป่าชายเลนในคร้ังน้ี โดยใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย ภาษา HTML, ภาษา PHP, ภาษา XML, 












1.  การเปลีย่นแปลงปริมาณพืน้ทีป่่าชายเลนจังหวดัปัตตานี 
จากข้อมูลการเปล่ียนแปลงปริมาณพ้ืนท่ีป่าชายเลนในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานีพบว่า       
จงัหวดัปัตตานีมีพื้นท่ีป่าชายเลน ใน 5 อาํเภอ ได้แก่ อาํเภอเมือง อาํเภอไมแ้ก่น อาํเภอยะหร่ิง   
อาํเภอสายบุรี และอาํเภอหนองจิก ซ่ึงมีปริมาณพ้ืนท่ีป่าชายเลนทั้งหมดท่ีไดจ้ากการศึกษาพบว่า ใน
ปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 26,140.06 ไร่ ในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลน 21,897.81 ไร่ ซ่ึงมี
พื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ. 2543 จาํนวน 4,242.25 ไร่ ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์




สถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช ทั้งน้ีจากขอ้มูลพื้นท่ีป่าชายเลนในปี พ.ศ.2558 พบว่ามีพื้นท่ีท่ีมี
สภาพเป็นป่าชายเลน 17,847.88 ไร่ ท่ีไดจ้ากการศึกษาจาก Google Earth ประกอบกบัการลงพื้นท่ี
ภาคสนามและการสอบถามจากประชาชนในท้องถ่ิน โดยนําข้อมูลท่ีได้ไปแก้ไขข้อมูลใน 
โปรแกรม Arc GIS 10.1 ใหต้รงกบัสภาพพื้นท่ี    ป่าชายเลนในปัจจุบนัโดยเทียบกบัภาพดาวเทียม
จาก Google Earth  แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบโดยซ้อนทบัขอ้มูล (Overlay) แบบยูเนียน
(Union) ซ่ึงพบวา่มีพื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี พ.ศ. 2552 จาํนวน 4,049.93ไร่ และหากเปรียบเทียบ
ระหวา่ง ปี พ.ศ.2543 กบั ปี พ.ศ.2558 พบวา่มีปริมาณพ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลงจาํนวน 8,292.18 ไร่  
 การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานีจากอดีตถึงปัจจุบนัไปในทิศทางท่ีลดลงซ่ึง
ขอ้มูลมีความใกลเ้คียงและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การบุกรุกป่าชายเลนของประเทศไทย (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2555) พบวา่ขอ้มูลพื้นท่ีป่าชายเลนลดลงโดยในปี พ.ศ. 2536 มีพื้นท่ี
ป่าชายเลนจาํนวน 8,095 ไร่ ปี พ.ศ.2539 มีพื้นท่ีป่าชายเลนจาํนวน 6,906.75 ไร่ ปี พ.ศ.2543 มีพื้นท่ี
ป่าชายเลนจาํนวน 26,493.87 ไร่ ปี พ.ศ.2547 มีพื้นท่ีป่าชายเลนจาํนวน 23,228.84 ไร่ และในปี พ.ศ.
2552 มีพื้นท่ีป่าชายเลนจาํนวน 21,993.68 ไร่ และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทรัพยากรป่าชายเลนปัตตานี 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2555) ท่ีพบว่าอาํเภอเมืองปัตตานี มีพื้นท่ีป่าชายเลนตามมติ





ไร่ โดยมีพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในปี พ.ศ.2552 จาํนวน 431.03 ไร อาํเภอไมแ้ก่น มีพื้นท่ี    
ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2530, 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 
2543 จาํนวน 1,944.67 ไร่ โดยมีพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในปี พ.ศ.2552 จาํนวน 1,286.73 ไร่ 
อาํเภอยะหร่ิง มีพื้นท่ีป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2530, 22 สิงหาคม 2543 
และ 17 ตุลาคม 2543 จาํนวน 13,058.03 ไร่ โดยมีพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในปี พ.ศ.2552 
จาํนวน 8,063.51 ไร่ อาํเภอสายบุรี มีพื้นท่ีป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2530, 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จาํนวน 1,300.10 ไร่ โดยมีพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็น        
ป่าชายเลนในปี พ.ศ.2552 จาํนวน 709.76 ไร  อาํเภอหนองจิก มีพื้นท่ีป่าชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2530, 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จาํนวน 
18,192.44 ไร่ โดยมีพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในปี พ.ศ.2552 จาํนวน 11,502.66 ไร่  และใน
ส่วนลกัษณะการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีจากสภาพเดิมท่ีเป็นป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานีระหว่างปี 
พ.ศ.25543 - 2552  มีการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีใน 5 ลกัษณะ คือ 1) ป่าชายเลนเปล่ียนเป็น
เกษตรกรรม 5,056.46 ไร่ 2) ป่าชายเลนเปล่ียนเป็นนากุง้ 168.77 ไร่ 3) ป่าชายเลนเปล่ียนเป็นนา
เกลือ 15.10 ไร่ 4) ป่าชายเลนเปล่ียนเป็นพื้นท่ีท้ิงร้าง 17.41 ไร่ 5) ป่าชายเลนเปล่ียนเป็นป่าพรุ 15.54 
ไร่ โดยส่วนใหญ่พบว่าพื้นท่ีป่าชายเลนเปล่ียนไปเป็นนากุ้ง คิดเป็นร้อยละ 95.89 ของการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงลกัษณะการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานีคลา้ยกบักรองแกว้ 
(2539) พบว่าระหว่างปี พ.ศ.2529-2536 พื้นท่ีป่าชายเลนมีอตัราการเปล่ียนแปลงลดลงทุกจงัหวดั 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ส่วนใหญ่จะเปล่ียนสภาพไปเป็นพ้ืนท่ีนากุง้ 
 2.  สารสนเทศการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าชายเลนจังหวดัปัตตานี 
      สารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนสามารถแสดงขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการเปล่ียนแปลง
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในช่วงเวลาท่ีศึกษาผา่นเมนูทางเลือกของตวัแบบ 5 รายการ คือ  
  2.1  ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2543  โดยสามารถแสดงขอ้มูลพื้นท่ี 
ปริมาณพ้ืนท่ี ตาํบล อาํเภอ และขอ้มูลลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ. 2543  
  2.2  ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2552 โดยสามารถแสดงขอ้มูลพื้นท่ี 





  2.3  ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2543 - 2552 โดยสามารถ
แสดงขอ้มูลพื้นท่ี ปริมาณพ้ืนท่ี ตาํบล อาํเภอ และขอ้มูลการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจาก
ปี พ.ศ. 2543 - 2552  
  2.4  พื้นท่ีป่าสงวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าชายเลน โดยสามารถแสดงขอ้มูลพื้นท่ี ปริมาณ
พื้นท่ีของพ้ืนท่ีป่าสงวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าชายเลน 
  2.5  พื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในปัจจุบนัและวแนวโนม้ในอนาคต โดย
สามารถแสดงขอ้มูลพื้นท่ี ปริมาณพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในปัจจุบนั  
 สารสนเทศดงักล่าวขา้งตน้มีฟังกช์นัในการใชง้าน คือ สามารถทาํการยอ่ (Zoom Out) โดย




Google Map  






3.  แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีป่่าชายเลนจังหวดัปัตตานี 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีในปี พ.ศ.2543 ถึง ปี พ.ศ.2552 ท่ีไดรั้บมา
จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และจาก












กบังานวิจยัของวานีตา (2556) ท่ีไดเ้สนอแนวคิดหลกัการอนุรักษ์ของป่าชายเลน อาํเภอยะหร่ิง 
จงัหวดัปัตตานี ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ ไวว้่าการกาํหนดของหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้าํ
ชุมชน ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของกบัส่ิงแวดลอ้มโดยอาศยัความร่วมมือจากประชาชน
ทั้งในดา้นของการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าชายเลน การส่งเสริมการปลูกทดแทน การทาํ Buffer 
Zone เพื่อป้องกนัปัญหาการรุกลํ้าบริเวณพ้ืนท่ีป่าชายเลน 
4.  การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าชายเลนจังหวดัปัตตานี 
     การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าชายเลน       
จงัหวดัปัตตานี โดยนาํเสนอผลกการศึกษาในรูปแบบสารสนเทศ ในพ้ืนท่ีตาํบลเป้าหมาย 3 ตาํบล 
โดยนาํเสนอขอ้มูลเน้ือหาและสารสนเทศท่ีพฒันาใหแ้กนนาํชุมและประชาชนในพ้ืนท่ีรับรู้ ซ่ึงไดมี้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม รวมจาํนวน 74 คน  ไดแ้ก่ 1) ตาํบลดอนทราย อาํเภอไมแ้ก่น จาํนวน 20 คน       
2) ตาํบลบางตาวา อาํเภอหนองจิก  จาํนวน 25 คน 3) ตาํบลแหลมโพธ์ิ อาํเภอยะหร่ิง จาํนวน 29 คน 
ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญ่เป็นผูช้ายจาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 และเป็นผูห้ญิงจาํนวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.30 โดยส่วนใหญ่มีอาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.59  ดา้นการศึกษาพบว่าส่วน
ใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 48.65 ดา้นบทบาทในชุมชน















 1.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลบางส่วนไม่ตรงกบัสภาพพื้นท่ีจริง 
 2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (Arc GIS 10.1) การซอ้นทบัขอ้มูล 
(Over Lay) แบบยเูนียน (Union) เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลจาํเป็นตอ้งกาํหนดพิกดัใหถู้กตอ้งและเป็น
ระบบเดียวกนัเพื่อป้องกนัความผดิพลาดของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.  ในการทาํ Warp ภาพจาก Google Earth ในโปรแกรม Arc GIS 10.1 จาํเป็นตอ้งกาํหนด
พิกดัใหต้รงกนัเพื่อป้องกนัความผดิพลาดของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูล  
 4.  การแสดงผลลพัธ์ของพ้ืนท่ีในเวบ็เพจไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีแสดงใน Google Map ทั้งท่ี
ขอ้มูลนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนัทาํใหต้อ้งมีการลบขอ้มูลเก่าออกจาก Google Map แลว้ทาํการอปัโหลด
ขอ้มูลเดิมเขา้ Google Map หลายๆ คร้ัง  
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการจดัการสารสนเทศการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี   
โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีขอ้เสนอแนะเพ่ือการใชป้ระโยชน์และพฒันาเพิ่มเติมดงัน้ี 
1.  ข้อเสนอแนะเพือ่การนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 1.1  ผูท่ี้สนใจและประชาชนในพ้ืนท่ีมีแหล่งขอ้มูลและสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลพื้นท่ีป่า
ชายเลนจงัหวดัปัตตานีไดอ้ยา่งสะดวกและง่าย 
 1.2  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการจดัทาํโครงการต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี 
 1.3  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการดูแลรักษาและฟ้ืนฟพูื้นท่ีป่า
ชายเลนจงัหวดัปัตตานี 
2.  ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาเพิม่เติม 
 2.1  ควรเพิ่มการแสดงขอ้มูลใหมี้การโตต้อบกบัผูใ้ชม้ากข้ึน 
2.2  ควรใชร้ะบบฐานขอ้มูลเพื่อความสะดวกในการปรับปรุงขอ้มูลของพื้นท่ี 
2.3  ควรใชก้ารแสดงผลของขอ้มูลร่วมกบั Google Earth แทนการแสดงผลผา่น Google 
Map เน่ืองจากขอ้มูลภาพดาวเทียมใน Google Earth จะมีการปรับปรุงภาพดาวเทียมท่ีใหม่กวา่ภาพ
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 “การส่งเสริมการใชป้ระโยชน์สารสนเทศการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัปัตตานี”                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วนัที ่........................................................... เวลา  .............................................................................. 
สถานที ่............................................................................................................................................... 
คําอธิบาย  แบบประเมินฉบบัน้ีมีทั้งหมด 2 ตอน ขอใหผู้ต้อบแบบประเมินตอบใหค้รบ  เพื่อใหก้าร
ดาํเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา 
 
ตอนที ่1  สถานภาพทัว่ไป  
คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความ 
1. เพศ    
 หญิง     ชาย 
2. อายุ  
 ตํ่ากวา่ 20 ปี   20-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  51 ปีข้ึนไป 
3. การศึกษา  
 มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า       อนุปริญญาหรือเทียบเท่า     
 ปริญญาตรี        สูงกวา่ปริญญาตรี   
4. บทบาทในชุมชน 
 ชาวบา้น           กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น     














ตอนที ่2  ระดับความพงึพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนําไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัความพงึพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การ
 นําไปใช้และเผยแพร่                                                  
ประเด็นความคดิเห็น 

















     
2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา      
3. การเช่ือมโยงเน้ือหาในการฝึกอบรม      
4. มีความครบถว้นของเน้ือหาในการ
ฝึกอบรม 
     
5. การใชเ้วลาตามท่ีกาํหนดไว ้      
6. การตอบขอ้ซกัถามในการฝึกอบรม      
ด้านสถานที ่/ ระยะเวลา  
1. สถานท่ีมีความเหมาะสม      
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์      
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี ก่อน การ
อบรม 
     
2. ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี หลงั การ
อบรม 
     
      
      






















     
2. มีความมัน่ใจและสามารถนาํความรู้ท่ี
ไดรั้บไปใชไ้ด ้







ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช ้ 
   สารสนเทศการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลน 
รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่า S.D. ความพงึพอใจ 
ด้านวทิยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของผูบ้รรยายมีความชดัเจน 3.59 0.24 พึงพอใจมาก 
2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 3.67 0.25 พึงพอใจมาก 
3. การเช่ือมโยงเน้ือหาในการฝึกอบรม 4.01 0.22 พึงพอใจมาก 
4. มีความครบถว้นของเน้ือหาในการฝึกอบรม 4.07 0.22 พึงพอใจมาก 
5. การใชเ้วลาตามท่ีกาํหนดไว ้ 4.07 0.23 พึงพอใจมาก 
6. การตอบขอ้ซกัถามในการฝึกอบรม 4.23 0.24 พึงพอใจมาก 
รวม 3.94 0.23 พงึพอใจมาก 
ด้านสถานที ่/ ระยะเวลา 
1.    สถานท่ีมีความเหมาะสม 4.59 0.26 พึงพอใจมาก 
2.    ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 4.36 0.24 พึงพอใจมาก 
3.    ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 3.96 0.25 พึงพอใจมาก 
รวม 4.30 0.26 พงึพอใจมาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจเนือ้หา 
1. ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี ก่อน การอบรม 3.58 0.42 พึงพอใจมาก 
2. ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี หลงั การอบรม 4.43 0.42 พึงพอใจมาก 
รวม 4.01 0.42 พงึพอใจมาก 
ด้านการนําความรู้ไปใช้และเผยแพร่ 
1. สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปเผยแพร่/ถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นได ้ 3.75 .25 พึงพอใจมาก 
2. มีความมัน่ใจและสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชไ้ด ้ 4.25 .25 พึงพอใจมาก 
รวม 4.00 0.25 พงึพอใจมาก 
เฉลีย่รวม 4.06 0.14 พงึพอใจมาก 
 
